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ABSTRAKTI
Prokurimi publik është një proces, që ka të bëjë me furnizimin me mallra, kryerjen e
shërbimeve dhe ekzekutimin e punëve përmes shfrytëzimit të fondeve publike, duke u
bazuar në legjislacionin në fuqi mbi prokurimin publik.
Si menaxhohet procesi i prokurimit dhe cilat janë përparësitë dhe mangësitë e këtij
procesi? Në kuadër të kësaj pyetjeje, si dhe pyetjeve tjera lidhur me menaxhimin e
procesit të prokurimit, jemi përpjekur që në këtë punim t’i japim përgjigjet e duhura. Që
përgjigjet të jenë më të plota, më profesionale dhe më shkencore kemi konsultuar
literaturën bashkëkohore mbi prokurimin. Gjithashtu, për këtë punim kemi konsultuar
edhe literaturën online, konkretisht legjislacionin primar për prokurimin publik, duke
përfshirë retrospektivën e këtij legjislacioni; legjislacionin sekondar, module të ndryshme
trajnimi që kanë të bëjnë me prokurimin publik, si dhe përvojën tonë në fushën e
prokurimit publik.
Synimi i këtij punimi është që: (i) të analizohet menaxhimi i procesit të prokurimit dhe (ii)
të identifikohen përparësitë dhe mangësitë e këtij procesi.
Rezultat i procesit të prokurimit përveç rritjes së transparencës dhe shpenzimit të parasë
publike, është edhe nevoja imediate për avancimin e këtij procesi përmes aplikimit të
prokurimit elektronik, si dhe trajnimi në fushë të prokurimt për personelin e OE.
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1

HYRJE

Siç e dimë, në Kosovë para viteve 1990, ashtu si në të gjitha vendet e ish-Europës
Lindore, ekzistonte një ekonomi e centralizuar, e cila realizimin e blerjes së mallrave,
shërbimeve dhe punëve nuk e kryente përmes procedurave të prokurimit. Rrjedhimisht, në
Kosovë termi i prokurimit ishte i panjohur. Duke u bazuar në rrethanat ekonomike dhe
politike, Kosova është një nga vendet e fundit të rajonit që e futë në përdorim blerjen
konkurruese përmes procedurave të prokurimit. Dokumenti i parë që e rregullon këtë
blerje, është Instruksioni Administrativ Financiar Nr. 02/1999. Prej vitit 1999 e deri më
sot, Kosova ka shënuar përparime të dukshme në infrastrukturën ligjore sa i përket
prokurimit publik.
Sot, Prokurimi publik në Kosovë rregullohet me Ligjin Nr. 04/L-042. Ligji i ri për
Prokurim Publik Nr. 04/L-042, është aprovuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës më
29 Gusht 2011, është shpallur nga Presidentja e Republikës së Kosovës me Dekretin Nr.
DL-032-2011, më datën 31 Gusht 2011, kurse është publikuar në Gazetën Zyrëtare të
Republikës së Kosovës Nr. 18, më 19 Shtator 2011. Në bazë të Nenit 135 të këtij Ligji,
parashihet që ky ligj të hyn në fuqi 15 ditë pas publikimit në Gazetën Zyrëtare të
Republikës së Kosovës, që do të thotë se nga data 05 Tetor 2011, ligji i ri për Prokurim
Publik Nr. 04/L-042, hynë në fuqi1.
Ky ligj është i ndarë në dymbëdhjetë pjesë ku secila pjesë rregullon aspekte të ndryshme
të procedurave të prokurimit, si dhe përbëhet nga 135 nene. Përveç përmbajtjes që flet për
procedurat e prokurimit, Ligji përmban edhe qëllimet për ekonomicitet, efikasitet,
transparencë dhe jo-diskriminim. Po ashtu, ky Ligj flet edhe për institucionet përgjegjëse
që si fushëveprim të tyre e kanë pikërisht prokurimin publik, fjala vjen: KRPP-ja, AQP-ja
dhe OSHP-ja.
Ky Ligj është vazhdimësi dhe përmirësim i legjislacionit dhe rregulloreve paraprake.
Fillimisht, fusha e prokurimit ka qenë rregulluar me rregullore të Misionit të
Administratës së Përkohshme të Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK). Me qëllim
1

http://krpp.rks-gov.net/Default.aspx?PID=Legislation&LID=1&PPRCMenu_OpenNode=61
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të rregullimit të prokurimit publik, duke shfrytëzuar mjetet e Buxhetit të Konsoliduar të
Kosovës, UNMIK-u kishte nxjerrë një rregullore të quajtur Instruksioni i Administrimit
Financiar Nr 2/1999. Kjo rregullore në fjalë mbeti në fuqi për katër vjet, deri më 9 qershor
2004. Kjo rregullore ka rëndësinë e vet, ngase vuri bazën themelore të prokurimit si një
fushë që deri atëherë ishte e panjohur.
Më pas, me themelimin e institucioneve vetëqeverisëse të Kosovës, ishte nxjerrë Ligji për
Prokurimin Publik 2003/17, dhe pas shpalljes së pavarësisë u nxor Ligji për Prokurimin
Publik 2009/03-L-158. Ndryshimi dhe plotësimi i fundit është bërë në vitin 2011 (04/L042).
S’domend se pikërisht legjislacioni primar dhe legjislacioni sekondar merren si
udhërrëfyes të procesit të prokurimit. Përmes këtij legjislacioni AK-të dhe OE-të
obligohen që t’i përmbushin kërkesat e dala prej këtij legjislacioni, në mënyrë që një
aktivitet i prokurimit të rezultojë i suksesshëm – me nënshkrim të kontratës. Prandaj, edhe
procesi i prokurimit, që përfshin periudhën prej inicimit të aktivitetit të prokurimit e deri te
përmbyllja e kontratës, do të jetë tema fundamentale e këtij punimi.
Lajtmotivi im për t’u marrë me këtë temë është arsyeja se prokurimi si një fushë relativisht
e re në vendin tonë, paraqet një interesim të madh në publik. Ai sot është një nga temat
qendrore jo vetëm nëpër media, institucione, por edhe në përditshmërinë tonë. Madje, ai
ndryshe njihet edhe si motorri i korrupsionit. Fatkeqësisht edhe sot prokurimi publik po
shërben si një trampolinë ku paraja e taksapaguesve kërcen prej Thesarit e në xhepin e
ndonjë zyrtari. Sot, përmes procedurave të prokurimit lidhen kontrata të ndryshme
ndërmjet sektorit publik e sektorit privat. Këto kontrata bazohen në rregullat e prokurimit,
të cilat rregulla obligojnë udhëheqjen e procedurave të ndryshme të prokurimit.
Andaj, do të mundohem që me punën time në temën Menaxhimi i procesit të prokurimit –
përparësitë dhe mangësitë - të trajtojë përdorimin e këtyre procedurave të prokurimit,
d.m.th. tërë procesin e prokurimit. Ky punim do të përfshijë të gjitha fazat e procesit të
prokurimit. Gjithashtu, do të tregohet se si planifikohet prokurimi, kur një kontratë është
me vlerë minimale, kur me vlerë të vogël, kur me vlerë të mesme dhe kur me vlerë të
lartë; si përcaktohet procedura e prokurimit, si inicohet aktiviteti i prokurimit, kush e
paraqet kërkesën, çfarë përmban dosja e tenderit, brenda cilit afat kohor dërgohet dosja e
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tenderit tek OE, si dërgohen informatat sqaruese tek OE, si organizohet procesi i hapjes së
tenderit, si bëhet vlerësimi i tenderit, si shpallet fituesi i aktivitetit të prokurimit, si
njoftohen tenderuesit, kur mund të nënshkruhet kontrata ndërmjet AK dhe OE si fitues i
aktivitetit të prokurimit, si paraqitet një ankesë, si menaxhohet kontrata etj, etj.
Andaj, objektivi ynë gjatë kësaj pune do të jetë (i) të analizohet menaxhimi i procesit të
prokurimit dhe (ii) të identifikohen përparësitë dhe mangësitë e këtij procesi. Analiza e
këtij procesi të prokurimit do të bëhet duke studiuar të gjitha fazat e prokurimit, të gjitha
procedurat e prokurimit dhe të gjithë klasifikimin e kontratave sipas vlerës së parashikuar.
Sigurisht se për të arritur këtë objektiv, ne do t’i qasemi kësaj pune kërkimore-shkencore
duke u bazuar në konsultimin e literaturës bashkëkohore mbi prokurimin, në radhë të parë
literaturën online, konkretisht legjislacionin primar për prokurimin publik, duke përfshirë
retrospektivën e këtij legjislacioni; legjislacionin sekondar, module të ndryshme trajnimi
që kanë të bëjnë me prokurimin publik, si dhe përvojën tonë në fushën e prokurimit
publik; pastaj do t’i aplikojë metodën e krahasimit dhe metodën e pyetësorit. Përmes
këtyre metodave do të grumbullojmë të dhëna të rëndësishme

për t’i argumentuar

supozimet tona se procesi i prokurimit duhet reformuar, si dhe nevojitet trajnim për
personelin e OE.
Duke u bazuar se në vendin tonë mungon një literaturë mbi prokurimin në përgjithësi, si
dhe një literaturë që thekson përparësitë dhe mangësitë e procesit të prokurimit në veçanti,
mendoj se ky punim do të jetë kontribut për t’i identifikuar anët pozitive dhe negative të
këtij procesi, me të vetmin qëllim që të inicohet dhe të arrihet një reformim i prokurimit
publik.
Rezultat i procesit të prokurimit përveç rritjes së transparencës dhe shpenzimit të parasë
publike, është edhe
-

nevoja imediate për avancimin e këtij procesi të prokurimit përmes aplikimit të
trajnimeve të ndryshme ku do të përfshiheshin edhe pjesëtarë nga kompanitë e
ndryshme private;

-

aplikimi urgjent i prokurimit elektronik, i cili në njërën anë do të krijonte
mundësitë e minimizimit të keqpërdorimeve financiare, si dhe minimizimin e
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procedurave burokratike, kurse në anën tjetër do t’i maksimizonte mundësitë e
transparencës;
-

aplikimin më të shpeshtë të prokurimeve të centralizuara nga Qeveria, ku përmes
APP-së do të inicoheshin prokurime të përbashkëta, në mënyrë që të sigurohet
ekonomizimi dhe vlera më e mirë për paratë e shpenzuara.

4

2

SHQYRTIMI I LITERATURËS

2.1 E përgjithshme
Prokurimi publik në Evropë fillet e para i ka në fillim të shekullit XIX, konkretisht në
Francë me Ligjin e 17 shkurtit të viti 1800, i cili Ligj përfshin punët publike. Prokurimi
parashihte procedurën për dhënie të kontratës, formularin standard të ofertimit, si dhe
shqyrtimin e ankesave.
Po në këtë vit, d.m.th. 1800, edhe Suedia praktikoi prokurimin publik, por ky prokurim
përfshinte vetëm prokurimet e autoriteteve qeveritare.
Italia, pas Luftës së Parë Botërore, prokurimin publik e rregullonte përmes Royal Decree
nr. 2440, të datës 18 tetor 1923.
Sa i përket ish-Europës Lindore, në të cilin rajon ekonomia ishte një ekonomi centraliste
dhe nuk kishte ekonomi tregu, fusha e prokurimit publik paraqitet aty kah mesi i shekullit
XX, kurse në vendet e Ballkanit kjo fushë shfaqet pas rënies së komunizmit, konkretisht
në vitet ‘90.
2.2 Kuadri ligjor i BE-së për prokurimin publik
Kuadri ligjor i BE-së për prokurimin publik përbëhet nga direktivat për prokurim publik,
të cilat direktiva zbatojnë shumë dispozita të përgjithshme të Traktatit të Romës, si dhe
disa parime të përgjithshme të cilat ndihmojnë në interpretimin e këtyre direktivave. Po
ashtu, një rol luajnë edhe praktikat e mira gjyqësore të dala nga Gjykatës Europiane të
Drejtësisë (GJED).
2.2.1 Traktati i Romës
Edhe pse Traktati i Romës i vitit 1957 (dhe traktatet pasues për ndryshimin e Traktatit të
Romës) nuk ka të bëjë drejtëpërdrejt me ndonjë dispozitë lidhur me prokurimin publik, ai
përmban në vete një numër parimesh fundamentale në të cilat mbështetet BE-ja. E këto
parime fundamentale gjejnë zbatim edhe në fushën e prokurimit. Disa nga këto parime, që
kanë të bëjnë me prokurimin, janë:
▪

Ndalimi i diskriminimit mbi bazën e kombësisë
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▪

Lëvizja e lirë e mallrave dhe heqja e kuﬁzimeve sasiore për importet dhe eksportet
dhe masat me të njëjtin efekt

▪

E drejta dhe liria e themelimit të një biznesi

▪

E drejta për të ofruar shërbime2

Përveç këtyre parimeve themelore të Traktatit, disa parime të përgjithshme të ligjit kanë
dalë nga praktika gjyqësore e Gjykatës Europiane të Drejtësisë (GJED). Këto parime të
përgjithshme zbatohen në fushën e prokurimit publik, sidomos në ato raste kur ka të bëjë
me mosmarrëveshje në prokurim publik. Rëndësia e tyre qëndron në faktin se këto
praktika plotësojnë ndonjë boshllëq në legjislacion dhe për të gjetur ndonjë zgjidhje për
ato situata të komplikuara. Parimet e përgjithshme të ligjit janë: trajtimi i barabartë,
transparenca, njohja e përbashkët dhe proporcionaliteti
Shtetet anëtare të BE-së obligohen që në legjislacionin e tyre kombëtar për prokurim
publik që t’i përmbushin detyrimet e dala nga Traktati.
2.2.2 Direktivat e BE-së
Për t’u dhënë mbështetje parimeve të Traktatit të Romës në fushën e prokurimit publik, si
dhe për t’i dhënë udhëzimet e duhura për shtetet anëtare, Komuniteti Ekonomik Europian
miratoi një numër direktivash për prokurimin. Bazuar në parimet e mosdiskriminimit dhe
prokurimit konkurrues, direktivat duhen parë si aplikim speciﬁk i parimeve të Traktatit
dhe ato plotësohen duke përcaktuar zbatimin e tyre në kontekstin speciﬁk të prokurimit
publik.
Në fillim kishte një numër të konsiderueshëm direktivash. Në sektorin publik, ka pasur tri
direktiva kryesore lidhur me punët, mallrat dhe shërbimet. Këto direktiva nuk përfshinin
kontratat e dhëna nga ndërmarrjet që operonin në sektorët e shërbimit të ujit, energjisë,
transportit ose telekomunikacionit, andaj, edhe këto direktiva janë ndryshuar disa herë, ku
një prej arsyeve është edhe përfshirja e këtyre shërbimeve.
Megjithatë, nga viti 2004 kemi dy direktiva, që i përfshijnë sektorin e shërbimeve dhe
sektorin publik:

2
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Direktiva për sektorin publik është Direktiva e KE-së Nr. 18/2004 apo ndryshe e njohur
me emrin Direktiva klasike. Kjo direktivë rregullon dhënien e kontratave për mallra, punë
dhe shërbime në sektorin publik. Kjo direktivë jo vetëm që i bashkon në një dokument të
vetëm tri direktivat paraprake për punë, mallra e shërbime, por thjeshtëson dhe organizon
dispozitat e tyre.3
Direktiva për sektorin e shërbimeve është Direktiva e KE-së Nr. 17/2004. Kjo direktivë
rregullon dhënien e kontratave për mallra, punë dhe shërbime në sektorin e kompanive
publike – komunalive. Kjo direktivë përpos që mbulon sektorin e kompanive publike në
sektorin e shtetit, mbulon edhe kompanitë private nëse kanë të drejta të veçanta apo
eksluzive, kur kryejnë shërbime publike dhe nuk financohen nga fondet publike.4
Këto dy direktiva kanë si rregull të përbashkët zbatimin e parimeve bazë, siç janë:
mosdiskriminimi, trajtimi i barabartë dhe transparenca. Këto parime zbatohen në:
▪

publikimin e kontratave të propozuara të prokurimit

▪

hartimin e speciﬁkimeve teknike

▪

zgjedhjen e procedurës së prokurimit

▪

kualiﬁkimin dhe përzgjedhjen e kandidatëve dhe të ofertuesve

▪

shpalljen e kontratave ﬁtuese5.

Prej miratimit të këtyre dy direktivave të KE-së Nr. 18/2004 dhe 17/2004, sistemi i
prokurimit në vendet anëtare të BE-së është ndryshuar si në aspektin legjislativ, po ashtu
edhe në kornizën institucionale.
Përveç këtyre dy direktivave të mësipërme, Parlamenti Evropian shpalli më 20 dhjetor
2007 edhe Direktivën e Re për trajtim ligjor të ankesave. Kjo direktivë njihet si Direktiva
nr. 2007/66. Kjo direktivë avancon mënyrën e shqyrtimit të ankesave, duke kërkuar nga
autoritetet kontraktuese që, pas shpalljes së njoftimit për dhënie të kontratës, të presin
disa ditë para se të nënshkruajnë kontratën, perudhë kjo e quajtur si Periudhë pritëse.6

Mr. Sc. Ilaz Duli, Reformat e prokurimit publik në Kosovë – Dekada e parë, korrik 2011, Prishtinë, fq. 30
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Më 20 gusht 2009 u shpallë Direktiva e Prokurimit e KE-së nr. 2009/81. Kjo direktivë e
njohur ndryshe si Direktiva e Mbrojtjes mbulon fushën e mbrojtjes dhe sigurisë. Qëllimi i
kësaj Direktive të Mbrojtjes është që të hapë prokurimin në sektorin e mbrojtjes në të
gjithë BE-në, duke nxitur unifikim më të madh evropian në procedurat e dhënies së
kontratave në sektorin e mbrojtjes, si për shembull: për kontratat që kanë bëjnë me
prodhimin, logjistikën, transportin dhe deponimin e pajisjeve ushtarake, duke përfshirë
armët, municionin dhe materialet e luftës.7
Shtetet anëtare të BE-së detyrohen që të marrin të gjitha masat e duhura për të garantuar
përmbushjen e detyrimeve që rrjedhin nga Traktati ose nga institucionet e KEE-së. Këto
Direktivat për prokurim nuk zbatohen drejtpërdrejt në mënyrë automatike, por ato duhet të
inkorporohen në ligjet kombëtare dhe të zbatohen si të tilla.
Për këtë arsye, shteteve anëtare u kërkohet të marrin masat e nevojshme për t'u dhënë
fuqinë e plotë dispozitave të Direktivave në ligjin kombëtar dhe të sigurohen që asnjë
dispozitë tjetër kombëtare nuk dëmton zbatueshmërinë e tyre. Kjo normalisht merr trajtën
e transpozimit të Direktivave në ligjin kombëtar dhe të shfuqizimit të të gjitha dispozitave
ligjore që bien në kundërshtim me to8.
Në fillim të viteve ‘90, prokurimet publike përcaktoheshin nga UNCITRAL-i (Ligji mbi
Tregtinë Ndërkombëtare të Kombeve të Bashkuara), i cili i përcakton udhëzimet për
prokurimet publike. Qëllimi i këtyre udhëzimeve është zhvillim i konkurrencës mes
ofertuesve, mosdiskriminimi dhe kontrollim ose qartësi e procedurës së zbatuar.
Sot, prokurimet publike paraqesin një marrëdhënie në mes sektorit publik dhe sektorit
privat, i cili raport krijohet përmes blerjes së mallrave, punëve dhe shërbimeve të
nevojshme, për realizim të qëllimeve të tyre funksionale. Po ashtu, prokurimi publik
paraqet edhe një raport ndërmjet fushës juridike dhe asaj ekonomike. Prokurimi publik
fillon nga e drejta administrative. Kjo veçanërisht shpjegohet me faktin që procedura fillon
dhe kalon nëpër fazat që vijojnë, si: planifikimi, sigurimi i mjeteve, procedura për dhënie
të kontratës për prokurim publik (nëpërmjet përgatitjes dhe publikimit), zgjedhje e ofertës
më të mirë, mbrojtje ligjore e së drejtës nga prokurimi publik mbi procedurën.
7
8
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Çështjet administrative të këtyre fazave mbështeten në dispozitat juridike të së Drejtës
Administrative dhe dispozitat nga Procedura Administrative. Po ashtu, vërehen edhe
ndikime të çështjeve financiare (pjesa e planifikimit të mjeteve), pastaj monitorimi i
kryerjes së obligimeve kontraktuale që kanë aspekte obligatore e juridike.
Shumëherë, gjatë zbatimit të ligjit për prokurim publike shfaqen situata të atilla që nuk
mund t’u japësh zgjidhje ligjore. Në këto raste merren parasysh praktikat më të mira
ndërkombëtare, që kanë të bëjnë me prokurimin publik.
Gjithashtu, në prokurimet publike është i pranishëm parimi i subjektivizmit, parimi
personal, edhe parimi i veprimeve juridike, në të cilat vjen deri te shpenzimi i mjeteve
publike në mënyrë sa më racionale.
2.3 Rregullat dhe procedurat e përgjithshme të paparashikuara me hollësi në
Direktivat e BE-së
Disa vende të BE-së e rregullojnë hollësisht procesin e zhvillimit të tenderimit brenda
autoriteteve kontraktuese, ku këto rregulla përcaktojnë përgjegjësitë, përbërjen dhe punën
e komisioneve. Disa nga përgjegjësitë e këtyre komisioneve kanë të bëjnë me përgatitjen
dhe përmbajtjen e dosjeve të tenderit, afatet e vlefshmërisë së tenderit, dorëzimin dhe
hapjen e ofertave, sigurimin e ofertës dhe zbatimit të kontratës, rregulla të hollësishme
për sqarimin e ofertave, si edhe pezullimi e anulimi i ofertave9
Disa vende tjera të BE-së e përcaktojnë një informatë të hollësishme mbi përmbajtjen e
dokumentacionit të tenderit. Po ashtu, këto rregulla lejojnë që autoritetet kontraktuese të
përcaktojnë një tarifë për dhënien e dokumenteve të tenderit;
Disa vende tjera të BE-së obligojnë hapjen publike të ofertave pavarësisht vlerës së tyre,
ndërsa disa vende tjera të këtij Unioni nuk vendosin rregulla për hapje të ofertave, por kjo
mbetet kompetencë e autoriteteve kontraktuese. Edhe sigurimi i ofertës në shumicën e
vendeve anëtare të BE-së, që ka të bëjë me kufijtë monetarë të kontratës, është i paraparë
me dispozita, kurse disa vende të tjera nuk parashikojnë dispozita për këtë çështje; e disa
vende tjera anëtare të BE-së, këtë çështje ua lënë në kompetencë autoriteteve
kontraktuese.
9
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Edhe anulimi aktivitetit të prokurimit në disa vende të BE-së bëhet përmes rregullave të
caktuara, por disa vende tjera këto rregulla i kanë mjaft të kufizuara, por të gjitha këto
rregulla në përputhje me direktivat e BE-së.
Shumica e shteteve anëtare e kanë të rregulluar edhe afatin e vlefshmërisë së ofertës
që duhet të përfshihet në njoftimin e kontratës dhe dokumentacionin e tenderit. Disa shtete
anëtare kanë parashikuar edhe numrin maksimal të ditëve të afatit të vlefshmërisë së
ofertës, por pjesa më e madhe e vendeve ua lënë autoriteteve kontraktuese që të caktojnë
afatin e vlefshmërisë. Ndërsa një grup i vogël shtetesh anëtare nuk kanë dispozita për këtë
pjesë.
Sistemi me dy zarfe përdoret vetëm në raste të rralla në shtetet anëtare, ashtu si dispozitat
e posaçme mbi prokurimin e shërbimeve të konsulencës. Në shtetet anëtare, këto fusha
janë të rregulluara zakonisht nëpërmjet procedurave standarde.
Shumë shtete anëtare të BE-së, në kuadër të rregullave për prokurim publik, përfshijnë
edhe dispozita për konfliktin e interesave.
2.3.1 Afatet për dorëzimin e kërkesave dhe ofertave
Afatet për dorëzimin e kërkesave dhe ofertave në vendet e BE-së ndryshon nga vlera e
kontratës, dm.th. prej vlerës nën kufirin monetar nga vlera mbi kufirin monetar. Për
shembull, për procedurën e hapur, afati më i zakonshëm është rreth 20 ditë, por ai shkon
prej 14 deri në 30 ditë. Ndërsa, për procedurën e kufizuar dhe të negociuar, afati më i
zakonshëm i aplikimit është 10 ditë, por ai mund të shkojë deri në 15 ditë. Disa shtete
posedojnë afate të ndryshme, p.sh. Polonia ka afate të ndryshme për kontratat e punës: 20
ditë për procedurën e hapur, 7 ditë për furnizimet dhe shërbimet; kurse 14 ditë gjatë
procedurës së kufizuar për marrjen e ofertave për kontratat e punës, ndërsa 7 ditë për
furnizimet dhe shërbimet;
Letonia ka një kufi kohor prej 30 ditësh për dorëzimin e ofertave në procedurën e hapur
dhe 25 ditë në procedurën e kufizuar; Lituania, afati i dorëzimit të ofertave gjatë
procedurës së hapur është përcaktuar për 7 ditë nga data e shpalljes. Disa vende i
shkurtojnë këto afate për dorëzimin elektronik. Për shembull, në Rumani, afatet mund të

10

shkurtohen nga 20 në 15 ditë gjatë procedurës së hapur dhe nga 15 në 10 ditë për marrjen
e ofertave në procedurën e kufizuar;
Bullgaria, afatet për kontratat nën kufirin e parashikuar nga Ligji për Prokurimin Publik
ndjekin më së shumti ato të përcaktuara në direktiva.
Edhe Estonia zbaton të njëjtat afate me ato të kontratave mbi kufirin monetar si në
sektorin publik, ashtu edhe në atë të shërbimeve. Në Slloveni, autoritetet kontraktuese
mund të vendosin për afatet, duke marrë parasysh kompleksitetin e projektit. Ato mund të
ndjekin edhe afatet e BE-së, edhe pse në praktikë afatet janë më të shkurtra dhe lejojnë
parimin e proporcionalitetit. Në Francë, afati për dorëzimin e ofertave mbetet kompetencë
e autoriteteve kontraktuese, por këto afate duhet të jenë të gjata aq sa të lejojnë
pjesëmarrjen e sa më shumë operatorëve ekonomikë. Ndërsa Finlanda dhe Holanda nuk
kanë rregulla lidhur me afatet.
2.3.2 Mënyrat e dorëzimit të kërkesave dhe ofertave
Sipas rregulloreve, dosja e tenderit u përcillet operatorëve ekonomikë përmes rrugëve më
të shpejta, si p.sh. postës, faksit, postës elektronike. Megjithatë, është me shumë rëndësi
që këto dërgesa të bëhen në mënyrën më të sigurt të mundshme, prandaj nevojiten pajisje
të duhura teknike, të cilat do të garantonin siguri dhe fshehtësi. Disa prej vendeve të BEsë, i kanë të aprovuara disa rregullore të veçanta, të cilat kanë të bëjnë me transmetimin
elekronik, si p.sh. në Bullgari është në fuqi Ligji për Elektronikën dhe Nënshkrimin
Elektronik, ndërsa në Çeki për kërkesë elektronike nevojitet nënshkrimi elektronik i
autorizuar; në Spanjë dokumentacioni dorëzohet përmes zarfeve të mbyllura në
destinacionin e duhur. Ai mund të dërgohet edhe me postë, përveç rasteve kur dokumentet
e tenderit kërkojnë procedurë tjetër. Në Rumani autoriteti kontraktues dorëzimin e bënë në
letër, por mund të përfshijë edhe mënyrën elektronike të dorëzimit. Ndërsa, Letonia
dorëzimin e kërkesave dhe ofertave e praktikon me rregullat e njëjta që ndiqen për
kontratat mbi kufijtë monetarë të BE-së. Sa u përket Danimarkës dhe Holandës, këto dy
vende të BE-së, nuk kanë ndonjë dispozitë konkrete, por mbetet kompetencë e autoritetit
kontraktues që të vendosë lidhur me dorëzimin e kërkesave dhe ofertave. Po ashtu, edhe
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Franca, aktualisht nuk ka ndonjë dispozitë ligjore, por autoritetet kontraktuese mund të
kërkojnë dorëzimin përmes rrugëve elektronike.
Danimarka dhe Holanda nuk kanë dispozita konkrete ligjore dhe iu takon
autoriteteve kontraktuese që të vendosin mënyrat e dorëzimit. Franca aktualisht nuk ka
dispozita ligjore, por autoritetet kontraktuese mund të kërkojnë dorëzimin në rrugë
elektronike. Sidoqoftë, prej

1 janari 2012 autoritetet kontraktuese obligohen që t’i

pranojnë në formë elektronike dokumentet e dorëzuara për kontrata furnizimesh,
shërbimesh ose punësh që i kalojnë 90,000.00 €.
2.3.3 Organizimi i zhvillimit të tenderit
Sa i përket zhvillimit të tenderit, direktivat nuk përmbajnë asnjë dispozitë konkrete, me
përjashtim të kërkesës që ofertat të hapen pas afatit të vendosur. Disa shtete anëtare të BEsë e përcaktojnë hapjen publike të ofertave, ndërsa disa vende të tjera parashikojnë që
ofertat të hapen nga një panel apo komision. Themelimi i Komisioneve të Tenderit (KT) për
hapjen dhe vlerësimin e ofertave është një praktikë e zakonshme në shumë shtete anëtare,
veçanërisht mes anëtarëve të rinj, e parashikuar nga legjislacioni kombëtar. Sidoqoftë, ka
dallime në funksionimin dhe mandatin që iu jepen këtyre komisioneve të tenderit. 10
Bullgaria, Qiproja, Republika Çeke, Hungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Rumania dhe
Sllovakia i themelojnë Komisionet e Tenderëve përmes Ligjit të Prokurimit, ndërsa në
Poloni, formimi i Komisionit të Tenderëve është i obligueshëm për vlerën që e tejkalon
kufirin monetar, kurse për vlerën nën kufirin monetar, mbetet çështje vullneti e autoriteti
kontraktues. Pra, përmes dispozitave të përfshira në ligjet e prokurimeve të këtyre
vendeve, përcaktohen përgjegjësitë dhe procedurat e punës së Komisionit të Tenderëve, ku
ky Komision merret me hapjen dhe me vlerësimin e ofertave.
Në disa vende të BE-së, p.sh. në Slloveni LPP-ja nuk përcakton ngritjen e KT-së, por në
praktikë autoriteti kontraktues themelon një KT; edhe në Estoni LPP-ja nuk e ka të
përfshirë krijimin e KT-ve, por praktikohet shpesh.
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2.3.4 Përzgjedhja dhe dokumentacioni i tenderit
Direktivat e BE-së përfshijnë rregulla të hollësishme për procesin e kualifikimit dhe
përzgjedhjes, si dhë në përgatitjen e specifikave teknike. Ftesa për paraqitjen e një oferte,
pjesëmarrjen në një dialog konkurrues apo për të negociuar, sipas direktivave duhet të
përmbajnë referencën për njoftimin e kontratës, afatin e dorëzimit të ofertave, adresën në
të cilën duhet të dërgohen ofertat, gjuhën në të cilën duhet të përgatitet oferta, referim për
çdo dokument të bashkëngjitur për t’u dorëzuar, kopje të verifikueshme të deklaratave,
informata mbi përshtatshmërinë dhe aftësinë teknike e profesionale për procesin e
kualifikimit dhe përcaktimin e kritereve për përzgjedhjen e fituesit ose, kur është e
nevojshme, rendin zbritës të kritereve për nga rëndësia.
Gjithashtu, dosja e tenderit duhet të ofrojë të gjitha informacionet për një ofertues të
mundshëm, të cilën dosje duhet ta plotësojë ofertuesi. Edhe pse kompleksiteti i
dokumenteve mund të ndryshojë në varësi të vlerës dhe natyrës së kontratës, dosja
përfshin:
-

ftesën për ofertë;

-

udhëzimet për ofertuesit;

-

kushtet e përgjithshme dhe të posaçme të kontratës;

-

termat e referencë/specifikimet teknike11.

Pavarësisht procedurës së udhëhequr, qëllimi bazë i seancës së hapjes së ofertave është që
të bëhet verifikimi i tyre se a janë oferta të plota dhe, nëse është kërkuar siguria e tenderit,
a është ofruar kjo siguri prej ofertuesit, po ashtu verifikohet se a është nënshkruar si duhet
dosja e tenderit. Shpeshherë sesioni i hapje së ofertave bëhet përmes Komisionit të
Tenderit apo nga një panel tjetër i formuar nga autoriteti kontraktues. Gjatë hapjes publike
të ofertave, Komisioni lexon me zë emrin e ofertuesit, çmimin e ofertës dhe paraqitjen e
sigurimit të tenderit, si dhe përmbushjen e çfarëdo kushti të kërkuar prej autoritetit
kontraktues. Të gjitha këto të dhëna plotësohen në procesverbal, i cili u shpërndahet
ofertuesve pjesëmarrës. Sesioni i hapjes së ofertave është një çështje me shumë rëndësi,
ngase përmes këtij sesioni vihet në pah transparenca dhe trajtimi i barabartë.
11
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Shumica e shteteve anëtare të BE-së përmes LPP-së i detyrojnë Autoritetet Kontraktuese
që t’i organizojnë publikisht hapjet e ofertave, me pjesëmarrjen e ofertuesve dhe/ose
përfaqësuesve të tyre. Detyrimi për zhvillimin e seancës publike të tenderit zbatohet për të
gjitha kontratat, pavarësisht nga vlera apo lloji i tyre. Ekzistojnë disa ndryshime lidhur
me llojin e procedurës, si përjashtime për procedurën e negociuar me njoftim paraprak
apo për kryerjen e prokurimit elektronik. Ky është rasti me Bullgarinë, Republikën Çeke,
Estoninë, Hungarinë, Italinë, Lituaninë, Luksemburgun, Poloninë, Rumaninë dhe
Republikën Sllovake.12
Ndërsa, Austria, sesionin e hapjes publike të ofertave e ka të rregulluar me LPP, por në
disa raste të arsyeshme, sesioni i hapjes së ofertave bëhet me dyer të mbyllura; Qiproja,
sesionin e hapjes publike mund ta bëjë përmes vendimit të autoritetit kontraktues;
Danimarka, sesionin e hapjes publike të ofertave për kontrata të punës e ka të
obligueshme, ndërsa për rastet tjera, zhvillohet seancë me dyer të mbyllura; Sllovenia,
sesionin e hapjes publike e organizon vetëm për ofertat me vlerë mbi kufijtë monetarë
kombëtarë, kurse për kontratat me vlerë nën këta kufij, nuk organizohet hapje publike;
Spanja, hapjen publike e organizon vetëm për rastet e procedurës së hapur; Finlanda,
procesin e hapjes publike të ofertave e ka në kompetencë të autoritetit kontraktues, por
praktikë e përgjithshme është zhvillimi i seancës së hapjes së ofertave me dyer të
mbyllura; edhe Mbretëria e Bashkuar dhe Irlanda e preferojnë hapjen e ofertave me dyer
të mbyllura; Franca nuk lejon hapje publike të ofertave.
2.4 Parime, qëllime dhe objekt i prokurimeve publike
Parimet themelore të prokurimit publik janë shprehur në Direktivën 2004/18/KE, të
përcaktuara në nenin 2:
- parimi i barazisë;
- parimi i mosdiskriminit;
- parimi i tranparencës13.

Ndërsa qëllimet e prokurimeve publike janë:
12
13
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- nxitja e konkurrencës mes ofertuesve,
- parandalimi i korrupsionit,
- vendosja dhe përmirësimi i disciplinës financiare të udhëheqjes me mjetet publike,
- rritja e mundësisë për mbikqyrje të shpenzimit të mjeteve publike nga ana e publikut,
- shpenzimi racional i mjeteve publike14
Marrëveshja për formim të Komunitetit Ekonomik Evropian na jep kornizën themelore për
rregullim të prokurimeve publike. Qëllimi kryesor i atij akti është formimi i një tregut të
brendshëm të përbashkët relevant të shteteve anëtare të BE-së, me parandalim të çdo
diskriminimi kombëtar dhe të çdo kufizimi gjatë zgjedhjes së mallrave dhe shërbimeve,
duke e përfshirë edhe lëvizje të lirë të mallrave dhe kapitalit pa tarifat doganore.
Kurse, nga aspekti historik, shtetet anëtare që kanë traditë me legjislacionin për prokurime
publike, si për shembull, Franca me Code de Marches pubblics, dhe Gjermania, me
Nerdingundgsordmungen, u duhet ta ndryshojnë legjislacionin dhe të njëjtin ta pajtojnë
me direktivat e BE-së, por ky ndryshim shkaktonte vështirësi dhe probleme, sepse shtetet
nuk i kanë implementuar direktivat me kohë dhe në mënyrë të saktë.
Një nga qëllimet e prokurimeve publike është shmangia e sjelljes së dëmshme dhe
joekonomike në shpenzimin e mjetet publike, nëpërmjet ligjit për prokurimet publike
mundësohet parandalim i aktiviteteve korruptive. Kjo është një nga qëllimet më të
rëndësishme.
2.5 Pasqyrë krahasuese të prokurimit publik në disa nga shtetet anëtare të Bashkimit
Evropian, pastaj të Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Kosovës, si dhe të disa
vendeve të rajonit.
2.5.1 Britania e Madhe
Në Britaninë e Madhe të gjitha direktivat relevante nga fusha e prokurimit janë të marra në
legjislacionin sekondar, që i përfshin prokurimet nga vlera më e vogël. Dispozitat janë
përshtatje e besueshme e direktivave të BE-së.
Marrëveshja kornizë përdoret si metodë më e shpeshtë, jo vetëm te pragjet e
vlefshmërisë të përfshira me direktivat e BE-së. Çdo ministri për prokurime është e
14
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përgjegjëse, por pastaj dhe pushteti lokal dhe çdo subjekt i Ligjit që është i detyrurar të
ketë kujdes për parimet kryesore gjatë zbatimit të procedurës. Pastaj, ministritë janë
përgjegjëse në pjesën e dhënies së pajtimit për prokurim, që është rast edhe te pushteti
lokal, për është fakt se edhe te prokuirmet më të vogla mund të konstatohet e drejtë e
caktuar drejtuese të furnizuesit për zgjedjen e ofërtuesit dhe përceç asaj që është i qartë
zbatimi i parimit të transparencës dhe konkurrencës. Përvoja tregon se shpallja për
prokuirm publik shpallet kur vlera e saj tejkalon 20.000 funta.
Nga viti 2006, veçanërisht është i rritur zbatimi i marrëveshjeve kornizë. Gjithashtu,
veçanërisht është shtuar përdorimi i ankandeve elektronike dhe i prokurimeve elektronike.
Britania e Madhe është dëshmi për implementim të sukesshëm të Direktivave të BE-së në
legjislacionin për prokurimet publike dhe mund të merret si shembull i suksesshëm.
2.5.2 Gjermania
Në shtator në vitin 2005 në Gjermani janë miratuar dispozitat për prokurimet publike,
meqë janë implementuar direktivat e reja. Me propozimin kombëtar, në ligj i është
kushtuar vëmendje edhe zhvillimit të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, sepse është
shumë e rëndësishme që ato të kenë qasje në shpalljet publike për kontratat për prokurim
publik. Gjithashtu, është parashikuar edhe mundësia për formim të shoqatës së ofertuesve.
Ligji i ri i Gjermanisë, gjithashtu, parashikon fazë parakualifikuese të procedurave për
ndërtim, por ofertuesit duhet ta dëshmojnë aftësinë ose paaftësinë e tyre për pjesëmarrje
ose fitim të kësaj procedure.
Në Gjermani, ende ekziston udhëzues për procedura standarde, formularë dhe metodologji
të llogaritjes së vlerës në pika.
2.5.3 Danimarka
Në Danimarkë, korniza ligjore për herë të parë është e shënuar në qershor të vitit 1992.
Parimi kryesor i prokurimit, nën pragun e vlefshmërisë, në të cilat insistojnë dispozitat nga
ligji, është shpallja konkurrente për bashkëpunim. Prokurimi publik

në

mënyrë

elektronike zbatohet nëpërmjet sistemit për blerje elektonike, domethënë nëpërmjet
portalit për prokurime publike. Funksioni i këtij portali është vend deri te cili kanë qasje
operatorët ekonomikë. Portali është i drejtuar ndaj zhvillimit të mundësive për bjerje,
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nëpërmjet të cilit mund të kryhet mbikqyrje në prokurimet. Ky sistem ose portal është
organ qendror furnizues dhe është në pronësi të shtetit. Direktivat e reja janë të
implementuara plotësisht nga ana e Danimarkës.
2.5.4 Letonia
Letonia, si shtet anëtar relativisht i ri i Bashkimit Evropian, ka bërë përparim të madh në
zhvillimin e sistemit për prokurime publike. Ajo i ka implementuar direktivat në vitin
2005. Nga ana tjetër, në mënyrë të plotë zbaton prokurimin elektronik, si dhe sistemin e
tregtisë elektronike, që në kombinim me prokurimin elektronik funksionon në një mënyrë
specifike dhe efikase. Nga aspekti institucional, ka themeluar institucionin kombëtar
për prokurim publik, që ka kompetenca edhe në pjesën e mbikqyrjes së procedurave që
zbatohen nga ana e autoriteteve kontraktuese.
2.5.5 Sllovenia
Ligji i parë për prokurimet publike në Slloveni është i përpunuar në vitin 1908, dhe me atë
për herë të parë është e zbatuar edhe mundësia për zgjedhje konkurrente të ofertuesit, por
në pjesën e punëve ndërtimore. Qëllimi për miratim të këtij ligji është ndërtimi i linjës
hekurudhore Vjenë - Triestë, që e ka tërhequr vemëndjen e popullsisë lokale. Në
periudhën e komunizmit dhe zbatimit të ekonomisë kontraktuese, kjo fushë nuk është e
zhvilluar.
Në përgjithësi, në periudhën e vitit 1992, deri sot, periudha zhvilluese e sistemit të
prokurimeve publike mund të ndahet në tri pjesë:
- periudha nga viti 1992 deri në vitin 1997,
- periudha nga viti 1997 deri në vitin 2000,
- periudha nga viti 2000 deri sot.
Në periudhën e parë, kjo temë është e zbatuar nëpërmjet Ligjit të përpunimit financiar.
Ishte i zbatuar publikim i shpalljeve për prokurim për gjëra që janë të financuara nga
buxheti. Kjo ka shkaktuar reaksione, por si argument theksohet nevoja nga
administrimi.
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Në vitin 1997, nën ndikim të madh të rregullave të UNICITRAL-it, është i miratuar Ligji i
parë për prokurime publike të Rebulikës së Sllovenisë, që nuk ishte në përputhje me
kërkesat e përcaktuara në Direktivat e BE-së.
Në vitin 2000 është i përgatitur ligj i ri për prokuirme publike, më të cilin procedurat
për prokuirme publike thjeshtësohen. Por, me implementimin e ligjit, është konstatuar se
ai në pjesë të madhe është i përpunuar me marrje të dispozitave prej Direktivave, që e bën
zbatimin real dhe racional të pamundshëm, dhe për atë shkak në vitin 2004 janë të
miratuara ndryshime dhe plotësime të Ligjit për prokurime publike. Në vitin 2004,
gjithashtu, janë të miratuara edhe dy Direktivat e reja të KE-së (2004/17/EK dhe
2004/18/EK). Ligji për prokurimet publike parashikon masa antikorruptive. Me zgjidhjet e
fundit ligjore, janë e zvogëluara aspektet administrative e ligjit dhe është e përcaktuar
kornizë e vogël administrative, që ka të bëjë më shumë me kërkesën më të madhe për
provim të aspekteve formale, që në praktikë, janë treguar si të nevojshme për zbatim
racional, ekonomik dhe efikas të prokurimeve publike. (27)
Në zbatimin e Ligjit për prokurime publike në Slloveni, u tregua se rendësinë më të madhe
për ofertuesit është pjesa e përcaktimit të dokumentacionit, me qëllim që të përcaktohet
dhe dëshmohet aftësia, sepse ishte parashikuar dorëzim i dokumentacionit të madh. Në
praktikë, u tregua se shuma e përgatitjes së dokumentacionit (duke përfshirë edhe
noterizimin të tij) ka ndodhur ta arrihet shumën e vlerës së caktuar të kontratës që duhet të
jepet pas procedurës së zbatuar. Për atë shkak, gjatë përgatitjes së ligjeve të fundit për
prokurime publike (dhe në sektorin klasik e komunal), janë e zvogëluara dokumentet që
janë e nevojshme për provim të aftësisë.
2.5.6 Suedia
Në Suedi, Ligji për prokurime publike i implementon të gjitha direktivat për prokurime
publike. Ligji i parë për prokurime publike në Suedi është i miratuar në vitin 1920, i cili
ishte në fuqi deri në vitin 1994. Ligji obligonte organet qeveritar, por nuk përfshinte
sanksionet.
Procedurat që janë nën pragun e vlefshmërisë, janë më pak të rregulluara, në krahasim të
procedurave që janë mbi pragun e vlefshmërisë. Këto të parat, ligji i Suedisë i quan
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procedura të thjeshta dhe joformale, derisa të tjerat janë formale. Për procedurat joformale,
është e rëndësishme të theksohet të insistohet për afat mjaft të kuptueshëm, që t'u
mundësojë ofërtuesit t'i parashtrojë ofertat e tyre. Publikimim e bën në mënyrë elekronike,
me publikim të kohës për dorëzim të ofertave, që nuk mund të jetë më e shkurtër se dhjetë
ditë. Suedia ishte e para që në mënyrë intenzive e zbatoi marrëveshjen konrnizë. Ajo
lidhet në periudhë prej tri vitesh.

Në Suedi, për herë të parë themelohet Agjencia

Institucionale për Punë Juridike, Financiare dhe Administrative, që ka funksion
koordinativ midis qeverisë qendrore dhë agjencive të tjera ndihmëse që përfshijnë 75 lloje
të prokurimeve publike, me fuqi të koordinimit mbi mbajtësit të marrëveshjes kornizë.

*

*

*

Duke u bazuar në legjislacionet kombëtare për prokurim publik, këto shtete kanë të
përcaktuar pragun me të cilin mund të përdorin të ashtuquajturin prokurim i
drejtpërdrejtë. Kështu, p.sh. Bullgaria, Qiproja, Finlanda, Franca, Letonia, Polonia,
Rumania dhe Sllovenia për vlerën e kontratës jo më shumë se 15,000.00 € e përdorin
prokurimin e drejtëpërdrejtë; kurse Italia, Hungaria, Lituania dhe Sllovakia në mes vlerës
20,000.00 € dhe 30,000.00 €; në Austri dhe Estoni pragu është 40,000.00 €, në
Luksemburg 55,000.00€, në Danimarkë 67,000.00 € dhe në Republikën Çeke
70,000.00€15.
2.5.7 Shqipëria
Në Shqipëri, para vitit 1990, në kohën e sistemit komunist, prokurimi publik ishte një
fushë e panjohur dhe e pazbatueshme. Duke qenë e ditur se në sistemin komunist
ndërmarrjet tregtare private jo vetëm që nuk vepronin, por as që mund të regjistroheshin,
apriori del se edhe fusha e prokurimit nuk ka qenë e njohur, e cila fushë krijon një
marrëdhënie kontraktuale interesi në mes institucioneve qeveritare me sektorin privat. Tek
më datën 17 nëntor 1990, me Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 400, Për blerjen dhe
kryerjen e shërbimeve jashtë sektorit shtetëror, parashihej mundësia se ndërrmarjet dhe
institucionet lejoheshin të blinin nga sektori privat mjete kryesore, pajisje, mallra e
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materiale si dhe të kryenin shërbime kundrejt pagesës. Mirëpo, fillet e prokurimit publik
në Shqipëri, datojnë në vitin 1993. Vendimi i Këshillit të Minstrave nr.191, datë
22.03.1993 Për sistemin e blerjeve publike dhe veprimtarinë e blerjes dhe të shërbimeve
që kryejnë ndërmarrjet dhe institucionet që financohen nga buxheti i shtetit, ku
parashikohen rregulla më të zgjeruara në lidhje me blerjen e mallrave dhe kryerjen e
shërbimeve, por ende nuk është futur termi “prokurim publik”16. Në këtë Vendim, për
herë të parë përmendet edhe entiteti privat vendor dhe ai i huaj. Ky Vendim, gjithashtu,
përmend edhe kriterin e vlerësimit të ofertave e që është çmimi më i ulët, pastaj mënyrën e
vlerësimit të ofertës dhe krijimin e komisionit për vlerësim të ofertave, kurse termi
prokurim për herë të parë përmendet në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 467, datë
17.08.1993, Për procedurat e prokurimit me fonde shtetërore ku me termin prokurim
kuptohet blerje e mallrave, sipërmarrje investimesh dhe të shërbimeve, nga një subjekt
juridik shtetëror. Përmes këtij Vendimi rregullohen në mënyrë më të detajuar procedurat e
prokurimit publik dhe përkufizohet procesi i prokurimit. Po ashtu, në këtë Vendim
përfshihen edhe investimet, ku përmendet që edhe kontrata për realizimin e këtyre
investimeve të kalojnë përmes procedurave të prokurimit. Ky Vendim merr një vlerë
shumë të rëndësishme, duke qenë se është i pari akt normativ që parashikon dhe rregullon
sistemin e prokurimit publik në Shqipëri. Me gjithë futjen e konceptit të prokurimit
publik, deri në vitin 1995 në Shqipëri nuk kishte ende një ligj për prokurimin publik, duke
bërë kështu që kuadri ligjor në këtë drejtim të ishte ende i paplotë. Më 20 nëntor 2006,
miratohet Ligji nr. 9643, Për Prokurimin Publik. Ky Ligj, është miratuar në respektim të
Direktivës së BE-së. Sipas legjislacionit të prokurimit publik në Shqipëri, i gjithë procesi i
prokurimit duhet të kryhet duke u bazuar dhe duke respektuar një sërë parimesh që
qëndrojnë në themelet e këtij procesi. Çdo hap i procesit të prokurimit publik mbështetet
në një nga këto parime dhe anasjelltas, në rast se nuk është respektuar një nga hapat e
procesit të prokurimit, rrjedhimisht kjo do të thotë se është shkelur një nga parimet e
legjislacionit të prokurimit publik. Gjithashtu këto parime janë të lidhur me njëri tjetrin,
dhe mund të themi se mund të shkaktojnë efektin “domino”, që do të thotë se nëse nuk
16
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+PUBLIK+N%C3%8B+SHQIP%C3%8BRI
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respektohet njëri prej tyre, kjo gjë çon në mosrespektimin e një prej parimeve të tjera, e
kështu me radhë.17
Sipas nenit 2 të Ligjit nr.9643 date 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar,
prokurimi publik mbështetet në tri parime bazë:
-

Mosdiskriminin i ofertuesve ose kandidatëve

-

Transparencë në procedurat e prokurimit

-

Barazi në trajtimin e kërkesave dhe detyrimeve që u ngarkohen ofertuesve ose
kandidatëve

Duke filluar nga data 4 dhjetor 2007 qeveria shqiptare miraton zyrtarisht përdorimin e
prokurimit elektronik. Ky miratim vjen pas implementimit të suksesshëm të këtij
prokurimi nga KESH-i për blerjen e furnizimit vjetor me energji elektrike.
Shqipëria, në kuadër të anëtarësimit për në BE, ndër të tjera ka dhe obligim në përafrimin
e ligjit të prokurimit me atë në BE. Aktualisht, legjislacioni shqiptar ka një përafrim të
kënaqshëm me Direktivën, ngase, siç e dimë, Shqipëria ka nënshkruar MSA-në në vitin
2006. Kjo marrëveshje hyri në fuqi në vitin 2010 dhe sipas saj, legjislacioni për
prokurimin publik duhet të përafrohet brenda 4 viteve nga hyrja në fuqi, pra deri në vitin
2014.
2.5.8 Maqedonia
Në Republikën e Maqedonisë, ligji për prokurimin publik është nxjerrë më 1998 dhe është
shpallur në Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë Nr. 16/1998.18
Parimet themelore të prokurimit publik në Republikën e Maqedonisë, që janë të
përcaktuara me Ligjet për prokurime publike nga viti 2004, dhe pastaj me Ligjin nga viti
2007, janë:

17
18

-

konkurrenca mes operatorëve ekonomikë;

-

trajtimi i barabartë i mosdiskriminimit;

-

transparenca dhe integriteti;

-

shfrytëzimi racional dhe efikas i mjeteve në procedurat për prokurimet publike.

Moduli A, Trajnim në prokurimin publik për vendet përfituese nga IPA, fq. A-19
Mr.Sc. Ilaz Duli, Prokurimi publik në Kosovë, UBT Prishtinë, 2008, fq. 22
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Në Maqedoni prej vitit 2006 është në zbatim prokurimi elektronik.
2.5.9 Mali i Zi
Në Malin e Zi legjislacioni për prokurim publik hyn në fuqi më 8 gusht 2001. Ky ligj ka
qenë i bazuar në rregullat e prokurimit të Bankës Botërore dhe jo në përputhshmëri me
Direktivat e BE-së, me të cilat përafrohet plotësisht tek në vitin 2006 me aprovimin e ligjit
te ri për prokurim publik.
Parimet bazë të këtij ligji, janë:
-

Konkurrenca

-

Transparenca

-

Trajtimi i barabartë

-

Parimi i etikës

-

Parimi i efektivitetit dhe efikasitetit në shpenzimin e fondeve publike

2.5.10 Kosova
Siç e dimë në Kosovë para viteve 1990, ashtu si në të gjitha vendet e ish-Europës Lindore,
ekzistonte një ekonomi e centralizuar, e cila realizimin e blerjes së mallrave, shërbimeve
dhe punëve nuk e kryente përmes procedurave të prokurimit. Rrjedhimisht në Kosovë ky
term ishte i panjohur. Duke u bazuar në rrethanat ekonomike dhe politike, Kosova është një
nga vendet e fundit të rajonit që e futë në përdorim blerjen konkurruese përmes
procedurave të prokurimit. Prokurimi publik në Kosovë rregullohet me Ligjin Nr. 04/L-042
për Prokurimin Publik në Republikën e Kosovës, që ka hyrë në fuqi më 5 tetor 2011. Ky
ligj është vazhdimësi dhe përmirësim i legjislacionit dhe rregulloreve paraprake. Fillimisht,
kjo fushë ishte rregulluar me rregullore të Misionit të Administratës së Përkohshme të
Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK). Me qëllim të rregullimit të prokurimit
publik, duke shfrytëzuar mjetet e Buxhetit të Konsoliduar të Kosovës, UNMIK-u kishte
nxjerrë një rregullore të quajtur “Instruksioni i Administrimit Financiar Nr 2/1999”.
Më pas, me themelimin e institucioneve vetëqeverisëse të Kosovës, ishte nxjerrë Ligji për
Prokurimin Publik 2003/17, dhe pas shpalljes së pavarësisë u nxor Ligji për Prokurimin
Publik 2009/03-L-158. Ndryshimi dhe plotësimi i fundit është bërë në vitin 2011 (04/L042).
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Ligji i ri për Prokurim Publik Nr. 04/L-042, është aprovuar nga Kuvendi i Republikës së
Kosovës më 29 Gusht 2011, është shpallur nga Presidentja e Republikës së Kosovës me
Dekretin Nr. DL-032-2011, më datën 31 Gusht 2011, kurse është publikuar në Gazetën
Zyrëtare të Republikës së Kosovës Nr. 18, më 19 Shtator 2011. Në bazë të Nenit 135 të
këtij Ligji, parashihet që ky ligj të hyn në fuqi 15 ditë pas publikimit në Gazetën Zyrëtare
të Republikës së Kosovës, që do të thotë se nga data 05 Tetor 2011, ligji i ri për Prokurim
Publik Nr. 04/L-042, hynë në fuqi.19 Ky ligj është i ndarë në dymbëdhjetë pjesë ku secila
pjesë rregullon aspekte të ndryshme të procedurave të prokurimit, si dhe përbëhet nga 135
nene. Përveç përmbajtjes që flet për procedurat e prokurimit, Ligji përmban edhe qëllimet
për ekonomicitet, efikasitet dhe jo-diskriminim. Ky Ligj është në përputhje me Direktivat
e BE-së dhe me praktikat më të mira ndërkombëtare të prokurimit. Ky pohim bazohet
edhe në vlerësimin e Raportit të Progresit për Kosovën i vitit 2012, ku ndër të tjera thuhet:
Ligji i ri (Ligji Nr.04/L-042 A.K) është pothuajse plotësisht i harmonizuar me direktivat e
BE-së dhe me tërë legjislacionin sekondar në fuqi prej marsit 2012.20
Në këtë punim një vëmendje të posaçme do t’i kushtohet pikërisht procesit të prokurimit
në Kosovë.
2.6 Procesi i prokurimit në Republikën e Kosovës
Prokurimi publik është një proces, që ka të bëjë me furnizimin me mallra, kryerjen e
shërbimeve dhe ekzekutimin e punëve përmes shfrytëzimit të fondeve publike, duke u
bazuar në legjislacionin në fuqi mbi prokurimin publik.
Në mënyrë që këto fonde publike të shfrytëzohen sa më racionalisht dhe sa më
transparent, procesi i prokurimit menaxhohet përmes këtyre hapave:

19

-

Planifikimi i prokurimit

-

Parashikimi i vlerës dhe klasifikimi i kontratës

-

Përcaktimi i procedurës së prokurimit

-

Përgatitja e dosjes së tenderit

http://krpp.rks-gov.net/Default.aspx?PID=Legislation&LID=1&PPRCMenu_OpenNode=61

20

Mr. Sc. Ilaz Q. Duli, Public Procurement Reforms in the Western Balkans, Doctoral Dissertation, March
2014
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-

Publikimi

-

Hapja dhe vlerësimi i tenderëve

-

Dhënia dhe nënshkrimi i kontratës

-

Menaxhimi i kontratës

Sigurisht se nuk është e domosdoshme që çfarëdo aktiviteti i prokurimit të kalojë përmes
këtyre hapave, sepse kjo varet edhe nga natyra dhe lënda e aktivitetit të prokurimit.
2.6.1 Planifikimi i prokurimit
Planifikimi i prokurimit përbën hapin e parë në procesin e prokurimit. Ky është një
dokument me shkrim, i cili në vete përmban planifikimin për mallrat, punët dhe shërbimet
e parashikuara të cilat do të prokurohen gjatë vitit fiskal; përmban datën e parashikuar të
fillimit të procedurës, si dhe vlerën e parashikuar të kontratës. Gjithashtu, ky është një
proces i ndërmarrë nga autoriteti kontraktues, i cili ka për qëllim planifikimin e
aktiviteteve të prokurimit për një periudhë kohore prej 12 muajsh (viti fiskal). Përgatitja e
një planifikimi vjetor të prokurimit, parasëgjithash është i nevojshëm sepse ky planifikim
eliminon nevojën për prokurime emergjente (ku një dështim i prokurimit emergjent, mund
të shkaktojë probleme për një autoritet kontraktues); mbledh kërkesat dhe redukton kostot
e prokurimit; identifikon kontratat kornizë për të ofruar mënyrë efikase, efektive në kosto
dhe fleksibil për prokurimin e punëve, shërbimeve ose furnizimeve të cilat kërkohen
vazhdimisht ose në përsëritje gjatë një periudhe të caktuar kohore; dhe eviton ndarjen e
kërkesave të prokurimit që janë kryesisht të njëjta ose të ndërlidhura. Planifikimi i
prokurimit ka domethënie të madhe në mbarëvajtjen e një procesi efikas dhe efektiv të
prokurimit. Të planifikosh do të thotë të paramendosh, të projektosh, të skicosh, të
modelosh, të shkruash. Prandaj është shumë i nevojshëm një planifikim i qartë, sepse të
dështosh në planifikim, do të thotë të planifikosh dështimin.
2.6.2 Njoftimi paraprak
Njoftimi paraprak i prokurimit do të përgatitet nga secili autoritet kontraktues. Në rast të
autoritetit publik ose ndërmarrjes publike, autoritet kontraktues në fjalë do të dorëzojë me
shkrim në Agjencinë Qendrore të Prokurimit Planifikimin paraprak të Prokurimit. Ky lloj
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planifikimi i prokurimit do të dorëzohet në AQP jo më pak se 60 ditë para fillimit të vitit
fiskal, pra jo më vonë se 1 nëntor të secilit vit.
Kur një autoritet kontraktues ka për qëllim dhënien, gjatë periudhës së ardhshme 12
mujore të, një ose më shumë kontratave të furnizimit, të shërbimeve apo të punëve, që
vetëm ose bashkë, kanë një vlerë të parashikuar prej pesëqind mijë (500.000) euro, lidhur
me secilën kategori të përmendur autoriteti kontraktues do të përgatisë njoftimin paraprak
që përcakton:
Njoftimi paraprak përgatitet dhe publikohet për arsye se ai njoftim shërben si:
-

Ndihmesë në transparencë dhe është në të mirë të operatorëve ekonomikë; dhe

-

Mundëson autoritetin kontraktues të reduktojë afatet minimale kohore të
tenderimit, në procedurë të hapur ose të kufizuar për dhënien e kontratave me vlerë
të madhe, në jo më pak se 24 ditë (në vend të afatit minimal kohor të zakonshëm
prej 40 ditë);

Njoftimit Paraprak do të përgatitet në gjuhën shqipe, serbe dhe angleze.

Autoriteti

kontraktues do të sigurojë që të gjitha versionet e gjuhëve të një njoftimi paraprak
përmbajnë informata të njëjta.
2.6.3 Autorizimi për inicimin e aktivitetit të prokurimit
Para fillimit të çdo aktiviteti të prokurimit të autoritetit kontraktues, zyrtari kryesor
administrativ i atij autoriteti kontraktues duhet të caktojë një person që të shërbejë si zyrtar
autorizues për atë aktivitet të prokurimit. Zyrtari autorizues, pasi e pranon të nënshkruar
nga zyrtari kryesor administrativ Deklaratën përkatëse të Nevojave dhe Vendosshmërisë
për Disponueshmërinë e Fondeve,

e autorizon Zyrtarin e Prokurimit që të iniciojë

aktivitetin e propozuar të prokurimit. Pas inicimit të aktivitetit të prokurimit nga zyrtari
kryesor administrativ, nga zyrtari kryesor financiar dhe nga zyrtari autorizues, aktiviteti i
prokurimit kalon në përgjegjësi të zyrtarit të prokurimit, i cili obligohet që ta ushtrojë këtë
aktivitet në përputhje me legjislacionin në fuqi.
2.6.4 Deklarata e nevojave dhe përcaktimi i disponueshmërisë së fondeve
Është përgjegjësi e autoritetit kontraktues që të iniciojë një aktivitet të prokurimit vetëm
pasi që të ketë kryer një vlerësimi formal të nevojave, se përse saktësisht nevojitet
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prokurimi. Qëllimi i vlerësimit paraprak të nevojave bëhet që të sigurohen që të ketë
vetëm prokurime të sakta dhe të nevojshme dhe të evitohet prokurimi jo efikas.
2.6.5 Përgatitja e pecifikave teknike
Dosja e tenderit nuk mund të merret si e plotë, në rast se nuk përfshihen specifikimet
teknike. Autoriteti kontraktues përfshin në dosjen e tenderit të gjitha specifikimet teknike.
Këto specifikime teknike nuk duhet të përshkruhen në atë mënyrë që të bëjë të mundur
shfaqjen e diskriminimit ndaj operatorëve ekonomikë. Pra, specifikimet teknike do të
përshkruajnë dhe përkufizojnë, në mënyrë jo diskriminuese karakteristikat e obligueshme
të objektit të kontratës, siç janë: cilësia, performanca, kërkesat e dizajnit, dimensionet,
siguria, sigurimi i cilësisë, terminologjia, simbolet, testimi dhe metodat e testimit,
paketimi, shënimi dhe etiketimit. Autoriteti kontraktues obligohet që të tregojë nëse
specifikimet teknike të parashtruara janë obligative apo kërkesa minimale. Se sa është e
rëndësishme që specifikimet teknike të mos diskriminojnë ndonjë operator ekonomik,
vërehet edhe në direktivat e BE-së, ku thuhet: Specifikimet teknike do të ofrojnë qasje të
barabartë për tenderuesit dhe nuk duhet të kenë efektin e krijimit të pengesave të
paarsyeshme në hapjen e konkurrencës së prokurimit publik.
2.6.6 Përgatitja e dosjes së tenderit
Përgatitja e dosjes së tenderit është një hap tjetër i rëndësishëm në procesin e prokurimit.
Autoriteti kontraktues do të hartojë një dosje të tenderit për secilën kontratë të parashikuar
apo konkurs të projektimit, përveç nëse kontrata është me vlerë minimale. Kur përdoret
konkursi i projektimit duhet të hartohet dosja e konkursit të projektimit. Dosjet e tenderit
dhe dosjet e konkursit të projektimit duhet të përgatiten duke përdorur formularët standard
relevantë.
Autoriteti kontraktues gjithnjë do të bëjë kopje të dosjes së tenderit, e cila do të dorëzohet
te operatorët ekonomik në pajtim me Nenin 48 të LPP. Vetëm në raste të jashtëzakonshme
kur materiali përfshin modele të shtrenjta ose sasi të madhe të printimeve teknike
autoriteti kontraktues mund të kërkoj pagesë për dosjen e tenderit21.
Struktura e dosjes së tenderit përbëhet nga tri pjesë:
21

Rregullore për Prokurim Publik, fq. 4
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Pjesa A – Informata për tenderuesit
Pjesa B – Draft kontrata
Pjesa C – Formulari i tenderit
Në dosjen e tenderit autoriteti kontraktues i deklaron të gjitha informatat e duhura rreth
kontratës në fjalë, në mënyrë që operatorët ekonomikë të interesuar duhet të dinë për
përgatitjen e tenderëve pa kërkuar informata shtesë. Informatat e tilla përfshijnë të gjitha
specifikimet, kërkesat, kriteret, afatet kohore, metodologjitë, kushtet e kontratës, vizitat në
lokacion ose takime para-tenderuese etj. të lidhura me procedurat e dhënies së kontratës.
Dosjet e tenderit ose dosjet e konkursit të projektimit, kontratat me vlerë të vogël dhe të
mesme do të përgatiten në gjuhën shqipe dhe serbe, por mund të përgatitet gjithashtu në
gjuhën angleze, ndërsa për kontratat me vlerë të madhe dosjet do të përgatiten versionin
shqip, serbisht dhe anglisht. Por, në rastet kur specifikimet teknike japin kuptim më të
qartë dhe më profesional e më teknik në gjuhën angleze, autoriteti kontraktues mund t’i
përgatitë këto specifikime vetëm në gjuhë angleze, e jo edhe në gjuhët shqipe dhe serbe
me kusht që nuk krijohet ndonjë diskriminim.
Një nga parimet bazë të përgatitjes së dosjes së tenderit është që dosja e tenderit kurrsesi
nuk duhet të kufizojë konkurrencën në mesin e operatorëve ekonomikë, si dhe nuk duhet
të veprojë kundër ose në favor të një ose më shumë operatorëve ekonomikë.
Gjatë përgatitjes së dosjes së tenderit, AK mund/duhet t’i përfshijë edhe këto kërkesa:
-

kriteret e përzgjedhjes

-

sigurinë e tenderit dhe

-

sigurinë e ekzekutimit

-

validitetin e tenderit

-

formularin e tenderit dhe dorëzimit

2.6.6.1 Kriteret e përzgjedhjes
Gjatë përpilimit të dosjes së tenderit, autoriteti kontraktues i kushton një rëndësi të veçantë
edhe vënies së kritereve të përzgjedhjes. Kriteret e përzgjedhjes publikohen në njoftimin
për kontratë dhe në dosjen e tenderit. Këto kritere janë themelore që një operator
ekonomik duhet t’i plotësojë, në mënyrë që të jetë i përgjegjshëm. Gjatë procesit të
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vlerësimit të tenderëve, komisioni i vlerësimit i merr për bazë vetëm ato kritere që kanë
qenë të shprehura në njoftimin për kontratë dhe në dosjen e tenderit. Kriteret e
përzgjedhjes janë të përcaktuara edhe me Ligjin nr. 04/L-042 mbi prokurimin publik, ku
thuhet: Autoriteti kontraktues mund të përdorë vetëm kritere që janë relevante në mënyrë
direkte me lëndën e kontratës. Kritere të tilla mund të jenë në lidhje me p.sh., cilësinë,
çmimin, meritat teknike, estetike, dhe karakteristikat funksionale, karakteristikat e
mjedisit, shpenzimet rrjedhëse, efektiviteti i kostos, shërbimet e pas-shitjes dhe asistenca
teknike.
Kriteret e përzgjedhjes nuk mund të përdorën si kritere të dhënies së kontratës, ato nuk
mund të kenë peshë të caktuara, si dhe ato përdoren vetëm për vlerësimin kalon/nuk kalon.
2.6.6.2 Kriteret e dhënies së kontratës
Autoritetet kontraktuese për dhënie të kontratës përdorin dy kriteret bazë:
-

Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët

-

Tenderi i përgjegjshëm ekonomikisht më i favorshëm

Këto janë dy kriteret bazë për dhënie të kontratës dhe autoriteti kontraktues duhet të
vendosë si kusht për dhënie të kontratës vetëm njërin prej këtyre kushteve, kurse kritere
tjera për dhënie të kontratës nuk lejohen dhe nuk mund të përdoren.
Nësse autoriteti kontraktues ka vënë kriter vlerësimi çmimin më të ulët, kontrata do t’i ipet
për tenderin me çmim më të ulët; nëse kriteri është tenderi ekonomikisht më i favorshëm,
kontrata duhet t’i ipet tenderit i cili më së miri përmbushë kriteret relevante. Përveç
çmimit autoriteti kontraktues mund të përfshijë kritere tjera relevante për lëndën e
kontratës. Për shembull, mund të përfshijë:
-

Karakteristikat e cilësisë;

-

Kostot operative, të mirëmbajtjes dhe kosto tjera të jetëgjatësisë

-

Karakteristika funksionale, teknike, mjedisore, estetike ose të ngjashme;

Tenderët duhet të vlerësohen objektivisht dhe në mënyrë transparent krahas kritereve të
peshuara të publikuara. Objektiviteti dhe transparenca arrihet në mënyrën më të mirë me
përdorimin e sistemit të notimit ose shënimeve të notimit bazuar në kriteret e peshuara, që
tregojnë një vlerësim krahasues të tenderëve nën secilin kriterium.
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2.6.6.3 Siguria e tenderit
Gjatë një aktiviteti të prokurimit që shpie drejt dhënies së një kontrate me vlerë të mesme
ose të madhe, autoriteti kontraktues mund të kërkojë nga tenderuesit që të depozitojnë
siguri (garantim) për tender. Siguria e tenderit që është depozituar nga tenderuesi do të
konfiskohet, në rast se:
-

Autoriteti kontraktues vendos, duke u bazuar në fakte të verifikuara se tenderuesi
në fjalë i ka dhënë autoritetit kontraktues informacione përmbajtësish të
gabueshme ose mashtruese,

-

Tenderuesi në fjalë e tërheqë tenderin pas skadimit të afatit të fundit për dorëzimin
e tenderëve, por para skadimit të periudhës së vlefshmërisë së tenderit të
specifikuar në dosjen e tenderit.

-

Tenderuesit në fjalë i është dhënë kontrata përkatëse në bazë të tenderit të tij dhe
tenderuesi pastaj refuzon ose dështon: (i) që të depozitojë çfarëdo sigurie të
kërkuar të ekzekutimit që ishte specifikuar në dosjen e tenderit; (ii) që të
përmbushë çfarëdo kushti tjetër që ishte specifikuar në dosjen e tenderit, para
nënshkrimit të kontratës përkatëse, ose (iii) që të ekzekutojë një kontratë që
përputhet më kushtet e specifikuara në dosjen e tenderit.

Duke u bazuar në Ligjin mbi prokurimin publik, autoriteti kontraktues, në varësi të natyrës
së kontratës, vendos që të kërkojë ose jo Sigurimin e tenderit. Ky Sigurim kërkohet si një
lloj dëshmie që:
-

Tenderuesi ka ofruar informata të sinqerta;

-

Tenderi është valid për periudhë e kërkuar të validitetit;

-

Tenderi respekton kushtet para nënshkrimit të kontratës, përfshirë vendosjen e
sigurimit të ekzekutimit; dhe

-

Tenderuesi përmbyllë kontratën.

Nëse autoriteti kontraktues vendos që të kërkojë sigurimin e tenderit, ai këtë kërkesë e
paraqet në njoftimin për kontratë dhe në dosjen e tenderit, dhe ky sigurim duhet të
kërkohet prej të gjithë tenderuesve.
Bazuar në Ligjin 04/L-042, neni 57, paragrafi 3 autoriteti kontraktues mund të vendosë për
shumën e sigurimit të tenderit në shumën 3-5% të vlerës së parashikuar të kontratës (por
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jo më pak se 1000 Euro). Shuma do të theksohet në dosjen e tenderit si shumë fikse dhe
jo si përqindje, pra vetë autoriteti kontraktues do ta kalkulojë vlerën e parashikuar të
kontratës.
Sigurimi i tenderit do të qëndrojë valid për një periudhë prej tridhjetë (30) ditë pas
skadimit të periudhës së validitetit të tenderit.
Në rast se operatori ekonomik ka dorëzuar informata të pavërteta ose mashtruese, ose e
tërheqë tenderin e tij pas afatit të fundit për dorëzim të tenderëve, por para skadimit të
periudhës së validitetin të tenderit, ose refuzon nënshkrimin e kontratës apo dështon në
realizimin e saj, ose dështon të ofrojë sigurimin e ekzekutimit, autoriteti kontraktues mund
ta konfiskojë sigurimin e tenderit.
2.6.6.4 Siguria e ekzekutimit
Sipas Ligjit nr. 04/L-042, neni 63, paragrafi 1 dhe 2, thuhet:
-

Autoriteti kontraktues do të kërkojë nga operatori ekonomik të cilit i është dhënë
një kontratë që të depozitojë një siguri të ekzekutimit si parakusht për nënshkrimin
dhe hyrjen në fuqi të kontratës qoftë kontratë për punë, për shërbime apo për
furnizime

-

Autoriteti kontraktues do të sigurojë që shuma e çfarëdo sigurie të ekzekutimit që
kërkohet të jetë e barabartë me së paku dhjetë përqind (10%) të vlerës së
kontratës.

Autoriteti kontraktues mund të kërkojë sigurinë e ekzekutimit për një kontratë për punë,
për shërbime apo për furnizime. Nëse vendoset që të kërkohet kjo siguri, atëherë autoriteti
kontraktues do ta paraqesë këtë kërkesë në njoftimin për kontratë dhe në dosjen e tenderit.
Në rast të shkeljes së kontratës së nënshkruar, e cila shkakton dëme materiale për
autoritetin kontraktues ose kërkon që autoriteti kontraktues të shkaktojë shpenzime të
konsiderueshme në përfundimin e kontratës së tillë; ose për shkelje të kontratës së
nënshkruar shumë punëtorë, nën-kontraktues ose furnizues kanë mbetur të pa-paguar,
autoriteti kontraktues do të konfiskojë sigurimin e ekzekutimit.
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2.6.6.5 Validiteti i tenderit
Në dosjen e tenderit autoriteti kontraktues do të deklarojë periudhën e kërkuar të
validitetin të tenderit të specifikuar si ditë kalendarike nga afati i fundit për dorëzimin e
tenderëve. Validiteti i tenderit është përcaktuar edhe me Rregullat e Prokurimit Publik,
neni 15, Vlefshmëria e tenderit, ku thuhet:
-

Autoritetet kontraktuese duhet të cekin në dosjen e tenderit periudhën e
vlefshmërisë së tenderit të kërkuar dhe të specifikuar si numër i ditëve kalendarike
nga afati i fundit për dorëzimin e tenderëve. Periudha e vlefshmërisë së tenderit e
kërkuar nuk duhet të jetë më e gjatë se sa është e nevojshme, si dhe duhet të jetë
mjaft e gjatë në mënyrë që autoritetet kontraktuese t’i vlerësojnë tenderët e pranuar
dhe të japin dhe nënshkruajnë kontratën.

-

Nën kushte të justifikueshme dhe/ose të jashtëzakonshme vonesa të papritura
shfaqen, që do të thotë procesi i vlerësimit nuk mund të finalizohet brenda
periudhës së validitetit të tenderit për shkak të sqarimeve të detajeve teknikisht të
komplikuara, AK do të kërkojë nga OE që të zgjasin afatin e validitetit të
tenderëve të tyre. Është e hapur për secilin tenderues të vendosë nëse dëshiron të
bëjë zgjatjen apo jo. Dështimi për të zgjatur afatin e validitetit të tenderit do të bëjë
tenderin të “papërgjegjshëm”.

-

Periudha e validitetit të tenderit do të përcaktohet prej jo më pak se 90 ditë
kalendarike për kontrata të vlerës së madhe dhe të paktën 60 ditë kalendarike për
kontrata të vlerës së mesme.

2.6.6.6 Formulari i tenderit dhe dorëzimit
Autoriteti kontraktues e specifikon në dosjen e tenderit formularin e tenderit që do të
plotësohet dhe të nënshkruhet nga tenderuesit. Ky formular përshin:
-

Identifikimi i operatorëve ekonomik

-

Deklaratat e tenderuesve

-

Specifikimet e çmimit të tenderit

Gjatë këtij procesi, formulari i tenderit, së bashku me të gjitha dokumentet tjera që
kërkohen, të plotësuara mirë dhe të nënshkruara përbëjnë tenderin. Të gjitha faqet e
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tenderit do të bashkohen dhe të shënohen me numra të faqeve. Pastaj, tenderi do të
dorëzohet te autoriteti kontraktues një origjinal dhe një numër të kopjeve, konform
kërkesës së autoritetit kontraktues, që i ka kërkuar në mënyrë të qartë në dosjen e tenderit.
Njëra nga kopjet e dorëzuara do të mbahet e pa-hapur nga AK për Organin Shqyrtues të
Prokurimit “OSHP” si dëshmi në rast të dyshimit rreth përmbajtjes së tenderit. Pai të
kompletojë dosjen e tenderit, tenderuesi e mbyllë tenderin origjinal dhe secilën kopje në
zarfe të veçanta dhe në ballë të secilit zarf do të shënojë:
origjinal dhe kopje, numrin e prokurimit, ashtu siç është cekur në dosje të tenderit; dhe
emrin dhe adresën e tenderuesit. Pastaj zarfet mbyllen dhe futen në një zarf të vetëm, ku
në të shënohet adresa e vendit të dorëzimit të tenderëve, numri i prokurimit, paralajmërim
se zarfi nuk guxon të hapet para datës dhe kohës së hapjes së tenderit; dhe emrin dhe
adresa e tenderuesit. Kurse autoriteti kontraktues, pas pranimit të tenderëve i mbanë këta
të mbyllur në një vend të sigurt. Tenderët e pranuar pas mbylljes së datës dhe kohës do të
klasifikohen si tender i vonuar dhe do ti kthehen të pahapur tenderuesit përkatës.
2.6.7 Përcaktimi i vlerës së kontratës
Vlera e parashikuar e një kontrate publike do të parallogaritet para inicimit të procedurës
së prokurimit. Parallogaritja e tillë duhet të jetë realiste dhe e arsyeshme për kontratën e
parashikuar nga aspekti i efikasitetit, efektivitetit të kostos dhe përdorimit transparent dhe
të drejtë të fondeve publike.
Duke u bazuar në vlerën e parashikuar të kontratës, kontratat klasifikohen në katër lloje të
ndryshme:
-

Kontratë me vlerë të madhe

-

Kontratë me vlerë të mesme

-

Kontratë me vlerë të vogël dhe

-

Kontratë me vlerë minimale

Ndërsa kufijtë e vendosur për aktivitete të ndryshme të prokurimit janë si në vijim:
Konkurs për projektim
Vlera e
parashikuar

Furnizim
Shërbime

Dhënia e
kontratës për

Shpërblime
dhe pagesa për

Punë
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shërbime
Vlerë të
madhe

≥ 125,000 €

Vlerë të
mesme

< 125,000 €
≥ 10,000 €

Vlerë të vogël

< 10,000 €
≥ 1,000 €
< 1,000 €

Vlerë
minimale

pjesëmarrësit

≥ 125,000 €
< 125,000 €
≥ 10,000 €

≥ 100,000 €

≥ 500,000 €

< 100,000 €
≥ 10,000 €

< 500,000 €
≥ 10,000 €

‹ 10,000 €

< 10,000 €
≥ 1,000 €
< 1,000 €

Tabela 1 - Kufijtë e vendosur për aktivitete të ndryshme të prokurimit22
Kurse kodet për klasifikim të kontratave publike sipas vlerës së parashikuar për krijimin e
numrit identifikues të prokurimit janë si në vijim:
Kodi

Vlera

1

Vlerë të madhe

2

Vlerë të mesme

3

Vlerë të vogël

4

Vlerë minimale

Tabela 2 - Kodet për klasifikim të kontratave publike23
2.6.8 Llojet e kontratave dhe përcaktimi i procedurës së prokurimit
Një rëndësi të veçantë gjatë procesit të prokurimit ka edhe përcaktimi i procedurës së
prokurimit, e cila procedurë bëhet në bazë të:
-

vlerës së parashikuar të kërkesës; ose

-

rrethanat në lidhje me kërkesën.

Vlera e parashikuar e kërkesës është kriteri kryesor për përcaktimin e procedurës së
prokurimit. Megjithatë, pavarësisht nga vlera e parashikuar, rrethanat në lidhje me
22
23

Udhëzues Operativ për Prokurimin Publik, fq.16
Udhëzues Operativ për Prokurimin Publik, fq. 17
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kërkesën mund të përdorën si kritere shtesë për përcaktimin e procedurës së prokurimit.
Rrethanat përbëjnë:
-

gjendjet emergjente;

-

mundësia e sigurimit të punëve, shërbimeve ose furnizimeve nga një ofrues i
vetëm;

-

kompleksiteti i kërkesës.

Kryesisht ekzistojnë tri lloje të kontratave nga të cilat autoriteti kontraktues mund të
përzgjedhë gjatë kontraktimit me operatorët ekonomikë potencialë. Përzgjedhja e llojit të
kontratës varet nga:
-

kategoria dhe natyra e artikullit (kontratë për furnizim)

-

shërbimi që duhet të ofrohet (kontratë për shërbime) ose

-

punët që duhet të ekzekutohen (kontratë për punë).

Ndërsa kodet për klasifikim të llojeve të kontratave për krijimin e numrit identifikues të
prokurimit janë si në vijim:
Kodi

Lloji i kontratës

1

Furnizim

2

Shërbim

3

Shërbime konsulente

4

Konkurs për projektim

5

Punë

6

Koncesion i punëve

Tabela 3 - Kodet për klasifikim të llojeve të kontratave për krijimin e numrit
identifikues të prokurimit24
Në mënyrë që procesi i prokurimit të jetë sa më i menaxhuar, autoriteti kontraktues do të
përdorë njërën nga procedurat e mëposhtme:
24

Udhëzues Operativ për Prokurimin Publik, fq. 19-20
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-

Procedurë e hapur;

-

Procedurë e kufizuar;

-

Procedurë e negociuar pas publikimit të njoftimit për kontratë;

-

Procedurë e negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë;

-

Procedurë e kuotimit të çmimeve; ose

-

Procedurë për kontrata me vlerë minimale.

Gjithashtu, secila procedurë e prokurimit ka kodin e vet, i cili kod shërben në krijimin e
numrit identifikues të prokurimit. Kodet e procedurave të prokurimit janë si më poshtë:
Kodi

Procedura

1

Procedurë e hapur

2

Procedurë e kufizuar

3

Konkurs i projektimit

4

Procedurë e negociuar pas publikimit të njoftimit për kontratë

5

Procedurë e negociuar pa publikim paraprak të njoftimit për
kontratë

6

Procedurë e kuotimit të çmimeve

7

Procedurë e vlerës minimale

Tabela 4 - Kodi i procedurave të prokurimit25
2.6.9 Përcaktimi i afateve kohore
Në bazë të kompleksitetit të kontratës, autoriteti kontraktues përcakton afatet kohore
konform ligjit të prokurimit. Këto afate kohore përcaktohen në atë mënyrë që t’u ipet kohë
operatorëve ekonomikë që të përgatitin dosjen e tenderit në mënyrë sa më profesionale
dhe të përgjegjshme.
Në rast se kemi afatet kohore normale, atëherë dorëzimi i tenderëve do të jetë
Procedurat
25

Udhëzues Operativ për Prokurimin Publik, fq. 13-14
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E hapur

E kufizuar

Me vlerë të 40 ditë
madhe

20 ditë pranimi i kërkesave
40 ditë pranimi i tenderëve

E negociuar pas
publikimit të njoftimit për
kontratë
20 ditë pranimi i kërkesave
40 ditë pranimi i tenderëve

Me vlerë të 20 ditë
mesme
Me vlerë të 5 ditë
vogël

15 ditë pranimi i kërkesave
20 ditë pranimi i tenderëve
/

15 ditë pranimi i kërkesave
20 ditë pranimi i tenderëve
/

Me
vlerë 1 ditë
minimale

/

/

Tabela 5 – Përcaktimi i afateve kohore për dorëzim të tenderit me afate normale26
Por, nëse është publikuar Njoftimi paraprak, atëherë do të kemi

Me vlerë të madhe

E hapur
24 ditë

Procedurat
E kufizuar
20 ditë pranimi i kërkesave
24 ditë pranimi i tenderëve

Tabela 6 - Përcaktimi i afateve kohore për dorëzim të tenderit nëse ekziston Njoftimi
paraprak27
Në rast të afateve të përshpejtuara kohore, do të kemi
E hapur

Procedurat
E kufizuar

Me vlerë të 15 ditë
madhe

15 ditë pranimi i kërkesave
10 ditë pranimi i tenderëve

E negociuar pas publikimit
të njoftimit për kontratë
15 ditë pranimi i kërkesave
10 ditë pranimi i tenderëve

Me vlerë të 10 ditë
mesme

15 ditë pranimi i kërkesave
10 ditë pranimi i tenderëve

15 ditë pranimi i kërkesave
10 ditë pranimi i tenderëve

Tabela 7 - Përcaktimi i afateve kohore për dorëzim të tenderit nëse përdoren afatet e
përshpejtuara kohore28
26

Udhëzues Operativ për Prokurimin Publik, fq. 30
Udhëzues Operativ për Prokurimin Publik, fq. 30
28
Udhëzues Operativ për Prokurimin Publik, fq. 30-31
27
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2.6.10 Publikimet
Publikimet janë një nga përbërësit kryesorë të transparencës. Me anë të publikimeve
arrihet informimi i operatorëve ekonomikë potencialë për kontrata publike të parashikuara
ose konkurse të projektimit dhe për rezultate të aktiviteteve të prokurimit ose konkurseve
të projektimit.
Në procesin e prokurimit i kemi gjithsej pesë lloje të njoftimeve:
-

Njoftim paraprak;

-

Njoftim për kontratë;

-

Njoftim për dhënie të kontratës;

-

Njoftim për anulim dhe

-

Njoftimi për anulim të dhënies se kontratës.

2.6.11 Përgatitja dhe publikimi i njoftimit për kontratë
Departamenti i Prokurimit është përgjegjës për përgatitjen e njoftimit për kontratë. Ky
njoftim përgatitet në bazë të formularit standard të përgatitur nga KRPP-ja. Pas plotësimit
të këtij formulari, departamenti i Prokurimit e dërgon këtë njoftim në KRPP, me qëllim që
të publikohet në ueb faqen zyrtare të KRPP-së. Njoftimi duhet të dërgohet dhë të
përfundojë gjatë ditëve të punës. Ky njoftim përgatitet dhe publikohet për procedurën e
hapur, procedurën e kufizuar, procedurën pas publikimit të njoftimit për kontratë. Këto
njoftime përgatiten në gjuhën shqipe dhe serbe, kurse për kontratat me vlerë të madhe,
duhet të përgatitet edhe në gjuhën angleze.
2.6.12 Dorëzimi i dosjes së tenderit
Dorëzimi i dosjes së tenderit është rregulluar me anë të Ligjit të Prokurimit Publik.
Autoriteti kontraktues i lëshon dokumentet e dosjes së tenderit pa pagesë për çdo operator
ekonomik që kërkon dosje për pjesëmarrje në aktivitet të prokurimit.
Pas kërkesës së operatorëve ekonomikë për marrjen e dosjes së tenderit, autoriteti
kontraktues e dorëzon këtë dosje te operatori ekonomik kësisoj:
-

nëse afati i caktuar kohor për pranimin e tenderëve është më shumë se tridhjetë
(30) ditë, jo më vonë se gjashtë ditë pas pranimit të kërkesës së tillë;
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-

nëse afati i caktuar kohor për pranimin e tenderëve është më shumë se njëzet (20)
ditë por më pak se tridhjetë (30) ditë, jo më vonë se katër ditë pas pranimit të
kërkesës së tillë; dhe

-

nëse afati kohor për pranimin e tenderëve është më i shkurtër se njëzet (20) ditë, jo
më vonë se tri (3) ditë pas pranimit të kërkesës së tillë.

Për dallim prej procedurave tjera, në procedurën e kufizuar, të negociuara pas publikimit
të njoftimit të kontratës dhe procedura të kuotimit të çmimeve autoriteti kontraktues
shpërndan njëkohësisht ftesën për tender, duke perfshirë Dosjen e tenderit, të gjithë
kandidatëve të përzgjedhur.
2.6.13 Ofrimi i informacioneve shtesë ose sqarimeve dhe zgjatjet e afateve kohore
Operatorët ekonomikë në rast të paqartësive, mund të kërkojnë informata shtesë, kështu që
autoriteti kontraktues

përfshin në dosjen e tenderit edhe afatet kohore se derikur

operatorët ekonomikë mmund të kërkojnë informata shtesë në lidhje me dosjen e tenderit.
Afatet për pranimin e kërkesave për informata shtesë, janë si më poshtë:

Nëse afati kohorë për pranimin e
tenderëve është

Jo më pak se

≥ 40 ditë

20 ditë
Para pranimit të tenderëve

≥ 30 ditë por < 40 ditë

15 ditë
Para pranimit të tenderëve

≥ 20 ditë por < 30 ditë

10 ditë
Para pranimit të tenderëve

≥ 5 ditë por < 20 ditë

3 ditë
Para pranimit të tenderëve
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Tabela 8 - Afatet për pranimin e kërkesave për informata shtesë29
Pas pranimit të kësaj kërkese, autoriteti kontraktues e shqyrton menjëherë kërkesën e tillë
dhe konstaton nëse informata shtesë nevojiten apo jo.
-

Nëse jo, AK do të informoj menjëherë, me shkrim, OE në fjalë për mohim;

-

Nëse po, AK do të ofrojë informatat shtesë menjëherë, me shkrim, për të gjithë OE
të cilët kanë marrë dokumentet e tenderit, por nuk do të bëjë të ditur burimin e
kërkesës së tillë.

Nëse, gjatë një procedure të hapur, të kufizuar apo të negociuar pas publikimit të Njoftimit
për Kontratë, informata shtesë apo sqaruese ofrohen për operatorët ekonomikë, dhe data
kur ofrohen këto informata është më pak se dhjetë ditë nga afati i fundit për dorëzim të
tenderit, autoriteti kontraktues zgjat afatin kohorë për t’i dhënë mundësi operatorit
ekonomiktë paktën dhjetë ditë për dorëzimin e tenderëve dhe e dërgon njoftimin e tillë te
të gjithë operatorët ekonomikë të cilët kanë pranuar dosjen e tenderit. Nëse, gjatë një
procedure të kuotimit të çmimeve, informata shtesë ose sqaruese ofrohen për operatorët
ekonomikë, dhe data në të cilën informata të tilla ofrohen është më pak se tri ditë nga afati
i fundit për dorëzim të tenderëve, autoriteti kontraktues e zgjatë afatin kohor për tri ditë
për dorëzim të tenderëve dhe e dërgon njoftimin te të gjithë operatorët ekonomikë të cilët
kanë pranuar dosjen e tenderit.
2.6.14 Vizita në vendpunishte
Nëse gjatë njoftimit për kontratë për kryerjen e punëve, autoriteti kontraktues ka paraparë
vizitën në vendpunishte, kjo vizitë është obligative për të gjithë operatorët ekonomikë, që
kanë shprehë dëshirën për pjesëmarrje në këtë aktivitet të prokurimit. Ai operator
ekonomik që nuk merr pjesë në këtë vizitë, eliminohet si i papërgjegjshëm nga ana e
komisionit për vlerësimin e tenderëve.
Të gjithë pjesëmarrësit në vendpunishte, nënshkruhen në procesverbal, të përgatitur nga
autoriteti kontraktues enkas për këtë vizitë.
2.6.15 Hapja e tenderëve
Hapja e tenderëve është e rregulluar në bazë të Ligjit nr. 04/L-042, neni 58, paragrafi 3.
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Zyrtari i prokurimit në bashkëpunim të afërt me autoritetin kontraktues do të caktojë një
komision të hapjes, jo më pak se 3 anëtarë, për hapjen e tenderëve. Të gjithë tenderët do të
hapen nga zyrtari i prokurimit menjëherë pas skadimit të afatit të fundit për dorëzim (30
minuta pas afatit të fundit). Hapja bëhët në vendin dhe kohën e caktuar në njoftimin për
kontratë dhe në dosjen e tenderit.
Të gjithë tenderët e pranuar, përmes procedurës së hapur ose të kufizuar, do të hapen
publikisht ku secili tenderues do të ketë të drejtën e një përfaqësuesi për të vëzhguar
hapjen e tenderëve, kurse për për tenderët e pranuar përmes procedurës së negociuar pas
publikimit të Njoftimit për Kontratë ose për Kuotime të Çmimit, nuk nevojitet hapja
publike.
Gjatë hapjes së secilit tender, zyrtari i prokurimit do të shpallë për ata që janë prezent:
-

emrin dhe vendin e tenderit në fjalë;

-

çmimin total të tenderit të specifikuar në tender të tillë; dhe

-

ndonjë koment.

Por, në rast se tenderi përbëhet nga dy pjesë (propozimi teknike dhe financiar) tenderuesi
duhet të dorëzojë të dy propozimet në zarfe të ndara në të njëjtën kohë. Autoriteti
kontraktues aranzhon në seanca të ndara publike për të dy propozimet. Propozimet hapen
në data të ndryshme.
Të gjitha informatat e shpallura në hapje të tenderit do të regjistrohen menjëherë në
procesverbalin e hapjes së tenderëve. Procesverbali duhet të nënshkruhet nga anëtarët e
komisionit të hapjes, nga zyrtari i prokurimit dhe, nëse është e aplikueshme, nga secili
përfaqësues i tenderuesit që është i pranishëm në seancën e hapjes publike. Kopje të
procesverbalit të hapjes së tenderëve, kurdo që seanca e hapjes publike aranzhohet, do të
shpërndahet për të gjithë tenderuesit që kanë marrë pjesë në aktivitet të prokurimit.
Në qoftë se autoriteti kontraktues pranon më pak se tri kuotime të përgjegjshme, ai anulon
procedurën dhe nëse ende dëshiron të kryejë prokurimin në fjalë të punëve, mallrave,
shërbimeve duhet të iniciojë një procedurë të re. Ndërsa, në qoftë se autoriteti kontraktues
pranon më pak se tri kuotime deri në afatin e fundit të dorëzimit të kuotimeve, autoriteti
kontraktues e anulon procedurën dhe i kthen uotimet e pranuara të pahapura tek operatorët
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ekonomikë në fjalë dhe nëse ende dëshiron të kryej prokurimin në fjalë të punëve,
mallrave, shërbimeve duhet të iniciojë një procedurë të re.
Në qoftë se autoriteti kontraktues pranon më pak se 2 tender ose kërkesa për pjesëmarrje,
ai vendos ose të:
-

anulojë procedurën dhe të kthej tenderët e pranuar të pahapur me sqarim, se më
pak se 2 tender/kërkesa për pjesëmarrje janë pranuar, ose

-

në rast që autoriteti kontraktues e sheh të arsyeshme, të vazhdojë me tenderët e
pranuar, ai e dorëzon në KRPP, brenda dy ditëve nga data e vendimit, një njoftim
duke përdorur formularin standard të aprovuar nga KRPP.

Sqarimi i tenderëve është rregulluar me Ligjin nr. 04/L-042, neni 59, paragrafi 2, ku
thuhet: Autoriteti kontraktues mundet që me shkrim të kërkojë nga një tenderues që të
sigurojë një sqarim me shkrim mbi cilindo nga aspektet e tenderit të tij, në mënyrë që të
bëhet ekzaminimi, vlerësimi ose krahasimi i tenderëve. Asnjë ndryshim material dhe asnjë
aspekt i tenderit nuk duhet të kërkohen ose pranohen nga autoriteti kontraktues ose të
ofrohen nga një tenderues.
Në rast se autoriteti kontraktues vendos të kërkojë sqarime nga operatorët ekonomikë, ai
cakton një afat kohor të arsyeshëm për operatorët ekonomikë për të dhënë sqarime për
tenderët e tyre, por, nëse operatori ekonomik dështon të përgjigjet brenda afatit kohor të
specifikuar nga autoriteti kontraktues tenderi përkatës do të refuzohet.
2.6.16 Krijimi i komisionit për ekzaminimin, vlerësimin dhe krahasimin e ofertave
Krijimi i komisionit për ekzaminimin, vlerësimin dhe krahasimin e ofertave bëhet në
përputhje me Ligjin nr. 042/L-042, neni 59. Ky komision caktohet prej zyrtarit kryesor
administrativ në bashkëpunim me departamentin e Prokurimit.

Funksioni i këtij

Komisioni është funksion këshillues, kurse dhënia e kontratës mbetet përgjegjësi e zyrtarit
të prokurimit. Komisioni i vlerësimit i vlerëson tenderët në pajtim me kriteret e
specifikuara me qëllim të konstatimit të tenderit të vlerësuar si më i mirë.
Të gjithë anëtarët e komisionit do të nënshkruajnë Deklaratën nën betim, që deklaron që
ai/ajo do të kryejë detyrën e vlerësimit në mënyrë të sinqertë dhe me fisnikëri në pajtim
me LPP. Gjithashtu, zyrtari i prokurimit dhe anëtarët e stafit të Departamentit të
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Prokurimit nuk do të shërbejnë si anëtarë të komisionit vlerësues. Zyrtari i Prokurimit e
udhëheq komisionin vlerësues të tenderit pa të drejtë vote. Ai organizon, këshillon dhe
drejton punën e komisionit vlerësues dhe do të sigurojë respektimin e dispozitave të LPP.
Numri i anëtarëve të komisionit vlerësues do të varet nga vlera dhe kompleksiteti i
aktivitetit të prokurimit, por në të gjitha rastet do të përbëhet nga jo më pak se (3) tre dhe
numri gjithnjë do të jetë tek. Këta anëtarë duhet të jenë të pajisur me aftësi të duhura,
njohuri dhe përvojë, relevante me kërkesat e prokurimit. Në rast të ndonjë kontrate
komplekse, autoriteti kontraktues ka të drejtë që të ftojë ekspertë të jashtëm, ku njohuri të
veçanta teknike ose të specializuara janë të nevojshme nga objekti i prokurimit dhe nuk
është ndryshe në dispozicion brenda autoritetit kontraktues. Ekspertët e tillë do të pranojnë
me shkrim se ata janë rreptësishtë të nënshtruar me dispozitat e këtij ligji në lidhje me
mbrojtjen e informatave sekrete afariste.
Pas përfundimit të vlerësimit, komisioni, në fund të detyrës së tij, i dërgon zyrtarit të
prokurimit një rekomandim së bashku me një raport mbi punën e komisionit dhe një
deklaratë të arsyeve mbështetëse për këtë rekomandim, duke përfshirë një deklaratë në
lidhje me përparësitë dhe dobësitë e secilit propozim të tenderuesve. Raporti i komisionit
duhet të mbahet në të dhënat e procedurës. Megjithatë, vendimi përfundimtar mbi dhënien
e kontratës mbetet përgjegjësi e zyrtarit të prokurimit. Zyrtari i prokurimit e pranon
rekomandimin e komisionit ose e refuzon atë. Kur rekomandimi i komisionit refuzohet,
zyrtari i prokurimit i shpjegon arsyet me shkrim. Shpjegim i tillë do të përfshihet në
procesverbalin e aktivitetit të prokurimit.
Tenderët e pranuar me kohë të paraqitur nga operatorët ekonomikë ekzaminohen,
vlerësohen dhe krahasohen në përputhje me procedurat dhe kriteret e përcaktuara në
njoftimin për kontratë dhe dosjen e tenderit dhe kontrata do t'i ipet tenderuesit që ka
renditjen më të lartë.
Procedura për ekzaminimin, vlerësimin dhe krahasimin e tenderëve do të kryhet nga
autoriteti kontraktues brenda periudhës më të shkurtër të mundshme kohore dhe jo më
shumë se 30 ditë nga hapja e ofertave. Vetëm në raste të jashtëzakonshme dhe të
justifikuara, në veçanti me kontratat e një natyre komplekse, kjo periudhë mund të zgjatet
për një afat shtesë prej 10 ditësh. Procesi i vlerësimit të tenderit do të fillojë menjëherë pas
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përfundimit të procesit të hapjes së tenderëve dhe jo më vonë se 96 orë pas përfundimit të
procesit të hapjes së tenderëve.
Tenderi konsiderohet të jetë i përgjegjshëm kur:
-

është në pajtueshmëri nga aspekti administrativ me kërkesat formale të kësaj
dosjeje të tenderit;

-

është në pajtueshmëri në termet teknike me përshkrimin, kërkesat dhe specifikimet
e përcaktuara në këtë dosje të tenderit;

-

është dorëzuar nga operatori ekonomik që përmbush kriteret e përzgjedhjes të
përcaktuara në këtë dosjeje të tenderit.

Në mënyrë që ekzaminimi, vlerësimi dhe krahasimi i tenderëve të bëhet në mënyrë më
profesionale, autoriteti kontraktues mund të kërkojë nga secili tenderues individualisht të
sqarojë tenderin e tij. Kërkesa për sqarim dhe përgjigjja duhet të bëhen vetëm me shkrim,
por asnjë ndryshim në çmim ose në ndonjë kusht ose aspekt material të tenderit nuk mund
të kërkohet, ofrohet ose lejohet. Gjithashtu, autoriteti kontraktues mud t’i përmirësojë
gabimet plotësisht aritmetike në tender. Shumat e korrigjuara në këtë mënyrë do të jenë të
obligueshme për tenderuesin. Tenderuesi do të informohet me shkrim menjëherë për
korrigjime të tilla. Gabimet në llogaritjen e çmimit do të korrigjohen nga autoriteti
kontraktues në këtë mënyrë:
Në rast se ekziston një mospërputhje ndërmjet shumave të shprehura në shifra dhe atyre në
fjalë, shuma e shprehur në fjalë do të mbizotërojë;
Komisioni i vlerësimit rekomandon fituesin e aktivitetit të prokurimit duke u bazuar vetëm
në kriteret e dhënies së kontratës, të shprehura në njoftimin për kontratë dhe në dosjen e
tenderit. Nëse autoriteti kontraktues ka përcaktuar kriteret për dhënien e kontratës çmimin
më të ulët, ai do të shpallë fitues tenderuesin e përgjegjshëm, që ka ofruar çmimin më të
ulët; nëse autoriteti kontraktues ka përcaktuar kriteret për dhënien e kontratës tenderin
ekonomikisht më të favorshëm, kontrata i ipet tenderuesit të përgjegjshëm që ka ofruar
ofertë më të favorshme në bazë të kritereve dhe peshës së kritereve që janë specifikuar në
dosjen e tenderit dhe njoftimin për kontratë.
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2.6.17 Kërkesë për sqarimin e ofertave
Gjatë procesit të ekzaminimit, vlerësimit dhe krahasimit të tenderëve, komisioni i
vlerësimit mund të kërkojë prej OE informata sqaruese rreth tenderit të tij. Një nga rastet
më të shpeshta të kërkesës për sqarime, ka të bëjë me çmimin jo normalisht të ulët dhe me
totalin e çmimit të ofruar. Në raste të tilla, çmimi abnormalisht i ulët nuk mund të
refuzohet pa hetimin dhe shqyrtimin e elementeve të rëndësishme që shkakton tenderin
veçanërisht të ulët. Në rast se një tender ofron një çmim abnormalisht të ulët, autoriteti
kontraktues kërkon me shkrim nga operatori ekonomik të dorëzojë një shpjegim dhe një
zbërthim detal të elementeve të tenderit. Kërkesa që i dorëzohet operatorit ekonomik, e
obligon atë që t’i përgjigjet me shkrim autoritetit kontraktues, në të kundërtën, tenderi i tij
refuzohet; në rastin e mospërputhjes së totalit të vlerës së ofertës me çmimin për njësi
(pasi të mbledhet), AK e njofton OE rreth këtij ndryshimi dhe, në rast se OE nuk pranon
ndonjë korrigjim nga ana e AK, oferta e tij refuzohet. Por, duhet pasur kujdes së në asnjë
rast çmimi për njësi nuk guxon të ndryshohet.
2.6.18 Ndërprerja e procedurave të prokurimit
Aktiviteti i prokurimit rezulton i mbyllur në ditën e publikimit të Njoftimit për Dhënie të
Kontratës ose publikimit të njoftimit për rezultate të konkursit të projektimit, në rast të
vendimit të anulimit të procedurës së prokurimit (Njoftimit mbi anulimin e aktivitetit të
prokurimit). Për kontratat me vlerë të vogël dhe minimale nuk nevojitet përgatitja e
njoftimit për anulim.
Autoriteti kontraktues e anulon një aktivitet të prokurimitnë këto raste:
-

asnjë tenderë nuk është paraqitur brenda afatit të specifikuar;

-

asnjëri prej tenderëve të pranuar nuk janë të përgjegjshëm;

-

të gjithë tenderët e përgjegjshëm përmbajnë çmime që e tejkalojnë buxhetin e AKsë;

-

numri i tenderëve të pranuar të përgjegjshëm është më pak se 2 përveçse kur heq
dorë AK në këtë kërkesë në përputhje me nenin 32.5 të LPP;

-

numri i kuotimeve të marra të përgjegjshme është më pak se 3;
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-

numri i OE të përgjegjshëm për kontratë publike kornizë me më shumë se një OEështë më pak se 3;

-

nëse urdhërohet nga Organi Shqyrtues i Prokurimit; ose

-

një shkelje e ligjit ka ndodhur ose do të ndodhë dhe nuk mund të rregullohet apo të
parandalohet përmes një ndryshim.

Autoriteti kontraktues nuk merr përsipër asnjë përgjegjësi ndaj ofertuesve, pjesëmarrësve
ose kandidatëve për anulim të procedurave të prokurimit, përveç kur urdhërohet nga
OSHP-ja për të paguar kompensimin parashtruesit të ankesës. Kurse në rastet kur një
procedurë e prokurimit është anuluar dhe autoriteti kontraktues ende dëshiron të vazhdojë
me aktivitetin e prokurimit përkatës, atëherë duhet filluar me një procedurë të re të
prokurimit pa ndryshuar numrin serik të prokurimit, por duke identifikuar atë me fjalën
ritender. Fjala ritender duhet të jetë e shkruar menjëherë pas titullit "Njoftim për kontratë".
2.6.19 Njoftimi i tenderuesve
Pas përfundimit të ekzaminimit, vlerësimit dhe krahasimit të tenderëve, autoriteti
kontraktues i informon me shkrim të gjithë tenderuesit për rezultatet e këtij procesi.
Autoriteti kontraktues u dërgon njoftime të gjithë tenderuesve të eliminuar, menjëherë pas
eliminimit, duke i falënderuar ata për pjesëmarrje në aktivitetin e prokurimit, duke u
treguar arsyet e eliminimit, si dhe duke i informuar për të drejtat e tyre për t'u ankuar në
rast se ai mendon se procesi ka qenë i padrejtë ose i paligjshëm.
Po ashtu, autoriteti kontraktues do t’i njoftojë të gjithë tenderuesit e pasuksesshëm duke i
falënderuar ata për pjesëmarrje dhe duke treguar karakteristikat dhe përparësitë përkatëse
të tenderit fitues si dhe emrin e fituesit.
Edhe për tenderuesin e suksesshëm, autoriteti kontraktues e dërgon një letër në adresë të
tij duke falënderuar për pjesëmarrje dhe duke informuar atë se atij i është dhënë kontrata.
2.6.20 Njoftimi për dhënie të kontratës
Vendimi për dhënie të kontratës mbetet kompetencë e zyrtarit të prokurimit, i cili, pasi
pranon nga Komisioni i vlerësimit një raport të krahasimit, ekzaminimit dhe vlerësimit të
ofertave vendos ose ta pranojë propozimin e këtij komisioni, ose ta refuzojë atë propozim.
Nëse propozimi i Komisionit refuzohet, atëherë zyrtari i prokurimit do t’i japë me shkrim
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arsyet e këtij refuzimi dhe lënda do të kthehet në rivlerësim, por nëse

e pranon

propozimin e Komisionit, atëherë zyrtari i prokurimit vendos të bëjë publikimin e
njoftimit për dhënie të kontratës në ueb faqen e KRPP-së, si dhe t’i njoftojë edhe
tenderuesit tjerë të pasuksesshëm.
2.6.21 Ankesat
Duke iu referuar Ligjit për Prokurimin Publik Nr. 04/L-042, secili tenderues ka të drejtë
ankese. Ankesa mund të dorëzohet nga cilado palë e interesuar në çdo fazë të aktiviteteve
ose procedurave të prokurimit dhe në lidhje me çfarëdo aktiviteti ose lëshimi të autoritetit
kontraktues që supozohet të ketë bërë shkelje të këtij ligji .
Pala e interesuar për ankesë, ankesën në formë origjinale e dorëzon në tek Organit
Shqyrtues të Prokurimit dhe njëkohësisht, një kopje e ankesës ia dorëzon autoritetit
kontraktues. Nëse pala e interesuar për t’u ankuar vendos të ankohet rreth dhënies së
kontratës një tenderuesi tjetër, ankesa duhet të dorëzohet vetëm brenda një periudhe 10
ditore pas datës së njoftimit te dhënies së kontratës ose rezultatit të konkursit për
projektim apo njoftimit për anulim, që i dërgohet tenderuesit.
2.6.22 Nënshkrimi i kontratës
Pas skadimit të periudhës pritëse - 10 ditore pas shpalljes së Njoftimit për dhënie të
kontratës, nëse OSHP-ja nuk ka pranuar ndonjë ankesë prej tenderuesve, atëherë zyrtari i
prokurimit do ta nënshkruajë kontratën në emër të AK. Por, nëse kontrata është me vlerë
të madhe, përveç zyrtarit të prokurimit kontratën do ta nënshkruajë edhe ZKA-ja, e nëse
është rasti për ndonjë ministri, nënshkrimin do ta japë edhe ministri.
Kontrata e nënshkruar duhet t’i përmbajë të gjitha pjesët e dosjes së tenderit, anekset dhe
tenderin fitues.
2.6.23 Menaxhimi i kontratës
Duke iu referuar Ligjit nr. 04/L-042, pjesa IV, neni 81, ku thuhet:
Autoritetet kontraktuese duhet që si pjesë e përgatitjes së aktivitetit të prokurimit të
prodhojnë një plan të menaxhimit të kontratës. Zyrtari Kryesor Administrativ lëshon
vendimin me shkrim mbi emrimin e menaxherit të projektit i cili do e mbikëqyrë kontratën.
Ky person i emëruar do të jetë nga personeli i Njësisë kërkuese. Zyrtari i prokurimit e
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informon menaxherin e projektit me emërimin e tij, kurse nga një kopje të kontratës do e
shpërndajë te Njësia e kërkesës, departamenti i Financave dhe te menaxheri i projektit, që
është mbikëqyrës i kontratës.
Menaxheri i projektit do të jetë përgjegjës që të:
-

Menaxhojë obligimet dhe detyrat e Autoritetit Kontraktues të specifikuara në
kontratë; dhe të

-

Sigurojë se operatori ekonomik kryen kontratën në përputhje me termat dhe
kushtet e specifikuara në kontratë.

Edhe pse në implementimin e kontratës dhe kushteve të kontratës janë të involvuar disa
persona, prapëseprapë ata i kanë detyrat e ndara. Kështu, p.sh.:
-

Zyrtari i Prokurimit do të nënshkruajë një urdhër blerje / kontratë, por është i
ndaluar që të nënshkruajë pranimin e mallrave, artikujve të instaluar, përfundimin
e një projekti, dorëzimin në faza, ose pagesën e një fature;

-

Zyrtari kryesor financiar duhet të nënshkruajnë pagesën e faturës, ose dokumentet
tjera të lidhura me të, por është i ndaluar që të nënshkruajë pranimin e mallrave,
artikujve të instaluar, përfundimin e një projekti, dorëzimin në faza, ose urdhër
blerjen / kontratën;

-

Njësia e pranimit, menaxheri i projektit, inxhinieri, konsulenti do të nënshkruajë
pranimin e mallrave, artikujve të instaluar, standardet e cilësisë, përfundimin e një
projekti, dorëzimin në faza, por jo pagesën e një fature, apo urdhëresën për Blerje /
Kontratën.

2.6.24 Monitorimi i menaxhimit të kontratës
Sipas nenit 81 të LPP-së, Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik ka mandat
monitorimi të menaxhimit të kontratës. Ky menaxhim fillon me nënshkrimin e kontratës
dhe skadon me skadimin e garancive. Ky monitorim ka të bëjë me zbatimin e kontratës në
përputhmëri me kushtet e kontratës. Gjithashtu, KRPP do të monitorojë nëse kontrata
është zbatuar në përputhje me kushtet e kontratës. Kontrata përkufizon qëllimin e
kontratës, fushëveprimin, specifikacionin dhe përgjegjësitë e Autoritetit Kontraktues dhe
Furnizuesit/ Kontraktuesit/ Ofruesit të Shërbimeve. Ajo detyron Autoritetin Kontraktues
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dhe Furnizuesin/ Kontraktuesin/ Ofruesin e Shërbimeve që t’i përkushtohen kontratës dhe
obligimeve të tyre përkatëse30
2.6.25 Pranimi
Pranimi është një proces në të cilin autoriteti kontraktues bën pranimin e punëve,
shërbimeve a furnizimeve nga operatori ekonomik. Ky pranim bëhet nga ana e një
komisioni të formuar enkas për pranimin e këtyre mallrave, shërbimeve a punëve. Pranimi i
mallrave, shërbimeve e punëve bëhet në fillim si pranim paraprak, kurse pas përfundimit të
afateve për eliminimin e defekteve, bëhet si pranim përfundimtar. Por, kur jemi te pranimi i
mallrave, pranimi përfundimtar bëhet pas skadimit të afatit të garancisë.
Komisioni i pranimit të mallrave, shërbimeve a punëve duhet që gjatë pranimit të jetë i
sigurtë se të gjitha mallrat, shërbimet a punët janë kryer konform kontratës së nënshkruar
ndërmjet AK-së dhe OE-së.
2.6.26 Pagesat
AK, pas pranimit të mallrave, shërbimeve dhe punëve, obligohet që brenda një periudhe të
caktuar kohore prej 30 ditësh ta bëjë pagesën e faturës në llogari të OE. Zyrtari Kryesor
Financiar është personi përgjegjës për ekzekutimin e pagesës për faturat e vlefshme, ashtu
siç përcaktohet me Ligjin 03/L-048 mbi Menagjimin e Financave dhe Përgjegjësitë ose në
Kushtet e veçanta të kontratës. Në rast se AK nuk e ekzekuton pagesën brenda 30 ditësh,
atëherë OE mund të kërkojë prej AK-së pagesën e kamatës për çdo ditë vonesë, sipas
përqindjes së paraparë në kushtet e veçanta të kontratës.
2.6.27 Përmbyllja e kontratës
Përmbyllja e kontratës arrihet atëherë kur AK dhe OE i kanë përmbushur të gjitha fazat e
procesit të prokurimit. AK obligohet që me rastin e përmbylljes së kontratës t’i përmbledhë
të gjitha të dhënat që kanë të bëjnë me aktivitetin e prokurimit përkatës prej fillimit të këtij
aktiviteti e deri në përfundim të tij, pavarësisht se a përfundon me dhënie të kontratës apo
me anulim të prokurimit.

30

Udhëzues Operativ për Prokurimin Publik, fq. 129
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3

DEKLARIMI I PROBLEMIT

Të gjitha vendet anëtare të BE-së, si dhe ato vende që aspirojnë integrimin në BE, me
përjashtim të Serbisë, në legjislacionin e tyre kombëtar për prokurimin publik, si parim
themelor kanë të përfshirë parimin e barazisë, transparencës dhe mosdiskriminimit.
Përmes këtyre parimeve bazë të prokurimit synohet trajtim i barabartë i të gjithë
operatorëve ekonomikë, pa dallim prejardhjen e tyre apo të produkteve të ofruara prej tyre.
Sa i përket parimit të transparencës, vendet anëtare të BE-së, si dhe vendet aspirante për
në BE, e kanë të rregulluar në legjislacionin e tyre kombëtar për prokurim publik edhe
parimin e transparencës, i cili konsiston në njoftimin e operatorëve ekonomikë të interesuar
për pjesëmarrje në aktivitete të prokurimit, si dhe në njoftimin qoftë për anulim, qoftë për
dhënie të kontratës. Njoftimi për kontratë ndryshon prej njërit vend në tjetrin. Kështu, p.sh.
në Kosovë, autoritetet kontraktuese obligohen që të bëjnë njoftimin për kontratë (këto
njoftime publikohen në ueb faqen e KRPP-së) për të gjitha furnizimet, shërbimet a punët në
vlerën prej 10,000.00€ e më shumë. Edhe në Shqipëri publikimi bëhet në ueb faqen e APPsë. Austria, Qiproja, Italia, Lituania njoftimet i publikojnë edhe në botime Gazeta Zyrtare,
edhe në ueb faqet e tyre të internetit; Spanja publikon njoftimin vetëm në Gazetën Zyrtare;
Bullgaria, Çekia, Finlanda, Hungaria, Letonia, Luksemburgu, Rumania dhe Sllovakia i
publikojnë njoftimet e tyre vetëm në portalet kombëtare në internet; Danimarka posedon
rregulloren për njoftime për kontratat e mallrave dhe shërbimeve, por nuk ka rregulla
konkrete për publikimin në gazetë apo në internet. Ndërsa në Francë autoritetet
kontraktuese mund të vendosin se si do e bëjnë publikimin për vlerën nën 90,000.00€,
kurse mbi këtë vlerë, njoftimet duhet të publikohen nga autoritetet publike në Gazetën
Zyrtare; në Holandë, autoritetet kontraktuese mund të vendosin se ku do t’i bëjnë këto
publikime. Zakonisht këto publikime bëhen në faqen e tyre të internetit.
S’domend se përveç publikimit të njoftimeve, një rol të rëndësishëm në promovim të
transparencës luan edhe prokurimi elektronik, i cili përveç përmirësimit të transparencës,
luan një rol të rëndësishëm edhe në kursimin e shpenzimeve qofshin nga këndi i
autoriteteve kontraktuese, qofshin nga këndi i operatorëve ekonomikë. Se prokurimi
elektronik ka rëndësi në përmirësimin e transparencës, dëshmon edhe fakti se Rrjeti të
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Administratës Publike të OKB jep këtë vlerësim për Shqipërinë: Sistemi i prokurimit i
Shqipërisë

është

përmirësuar

lidhur

me

transparencën,

përgjegjshmërinë

dhe

reagueshmërinë. Shqipëria është vendi i parë në botë që ka futur prokurimin elektronik për
të gjithë projektet e sektorit publik me vlerë më shumë se 3,000 euro. Kjo ka ndihmuar
vendin që të luftojnë korrupsionin në nivelin e lartë.31.
Kurse, sa i përket parimit të mosdiskriminimit, të gjitha vendet anëtare të BE-së, si dhe
ato që aspirojnë anëtarësimin në BE, e kanë të përfshirë këtë parim në legjislacionet e tyre
kombëtare për prokurim. Prej vendeve aspirante për në BE, vetëm Serbia e ka ende të
përfshirë ne legjislacion përparësinë e ofertuesve vendorë, karshi atyre ndërkombëtarë.
Çka do të thotë se vihet në dukje shkelja e direktivave të BE-së. Po ashtu, edhe Mali i Zi
dhe Bosnja e Hercegovina deri vonë e kishin këtë favorizim për ofertuesit vendorë.
Por, sa është e shprehur transparenca te vendet anëtare të BE-së dhe ato që aspirojnë
integrimin në BE, le t’i referohemi raportit të Transparency International për vitin 201332.
Rangimi

Vendi

Pikët

1

Danimarka

91

3

Finlanda

89

3

Suedia

89

5

Norvegjia

86

7

Zvicërra

85

8

Holanda

83

11

Luksemburgu

80

12

Gjermania

78

12

Islanda

78

14

Mbretëria e Bashkuar

76

21

Irlanda

72

22

Franca

71

31

http://www.archaeologynews.org/link.asp?ID=617087&Title=Science:%20UN%20praises%20Albania%27s
%20public%20procurement%20system
32
Transparency International, Corruption Perceptions Index 2013, fq. 3
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26

Austria

69

28

Estonia

68

31

Qiproja

63

33

Portugalia

62

38

Polonia

60

40

Spanja

59

43

Lituania

57

43

Slovenia

57

45

Malta

56

47

Hungaria

54

49

Letonia

53

53

Turqia

50

57

Kroacia

48

57

Çekia

48

61

Sllovakia

47

67

Maqedonia

44

67

Mali i Zi

44

69

Italia

43

69

Rumania

43

72

Bosnja e Hercegovina

42

72

Serbia

42

77

Bullgaria

41

80

Greqia

40

111

Kosova

33

116

Shqipëria

31

Tabela 9 – Korrupsioni në vendet e Europës dhe të rajonit, sipas Transparency
International
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Nëse i referohemi raportit të Transparency International për vitin 2013, shohim se prej
vendeve të BE-së, Danimarka ka pozicionin më të mirë, e cila rangohet në pozitën e parë
me gjithsej 91 pikë, kurse Greqia mban pozicionin më të ulët, konkretisht në vendin e 80
me gjithsej 40 pikë. Nga kjo mund të themi se 23% e vendeve të BE-së kanë më pak se 50
pikë, çka do të thotë se BE-ja ka probleme serioze me korrupsion. Ndërsa, sa u përket
vendeve aspirante për integrim në BE, pozicionimin më të mirë e ka Maqedonia dhe Mali i
Zi, që janë të renditura në pozitën e 67 me nga 44 pikë, çka do të thotë se kanë një
pozicionim më të mirë se edhe disa vende anëtare të BE-së, si: Italia, që mban pozitën 69,
Rumania (69), Bullgaria (77), Greqia (80), kurse pozicionimin më të keq e kanë Kosova
dhe Shqipëria, që rangohen në vendin 111 me 33 pikë përkatësisht në vendin 116 me 31
pikë prej gjithsej 177 vendeve të përfshira në këtë raport.
Fatkeqësisht, nëse i referohemi raportit të Transparency International për vitin 2012,
shohim se Shqipëria dhe Kosova kanë shënuar rënie në përmirësimin e luftës kundër
korrupsionit, ngase një vit më herët, pra më 2012, Kosova ishte e ranguar në pozitën 105
me 34 pikë, kurse Shqipëria në pozitën 113 me 33 pikë. Në anën tjetër, vendet tjera të
rajonit, si: Maqedoni, Mali i Zi dhe Serbia kanë shënuar përparime të dukshme në luftën
ndaj korrupsionit, ngase më 2012 Maqedonia ishte ranguar në vendin e 69 me 43 pikë, Mali
i Zi në vendin e 75 me 41 pikë dhe Serbia në vendin e 80 me 39 pikë, kurse Bosnja e
Hercegovina nuk ndryshon pozicionim as në rangim, as në pikë.
Raporti i Transparency International na jep një pasqyrë më të gjerë të korrupsionit, duke
përfshirë jo vetëm fushën e prokurimit, por edhe fushat tjera. Ndërsa, nëse u referohemi
raporteve të progresit për vitin 2013 për vendet e rajonit, konkretisht fushës së prokurimit,
mund të themi se
Shqipëria shënon progres në përparimin e legjislacionit të prokurimit, të koncesionit, si
dhe të partneritetit publiko-privat, ndërsa nevojitet përmirësim të profesionalizmit të
autoriteteve kontraktuese dhe t’i redukojë shkeljet financiare;
Kosova duhet të forcojë më shumë menaxhimin e kontratës dhe planifikimin e
kapaciteteve, si dhe adresimi i korrupsionit nevojitet të jetë më efektiv;
Maqedonia shënon një progres të mirë në fushën e prokurimit, ndërsa ligji për koncesione
dhe për partneritetin publiko-privat është shtyrë;
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Mali i Zi ende ka punë në harmonizimin e ligjit të shërbimeve komunale, koncesioneve dhe
prokurimit të mbrojtes e sigurisë;
Bosnja e Hercegovina ende është në fazat e para në fushën e prokurimit. Kualiteti,
integriteti dhe transparenca duhet të përmirësohen përgjatë tërë vendit;
Serbia shënon një përmirësim në fushën e prokurimit publik, ku ligji i ri për Prokurim
Publik përmirëson procedurat e prokurimit.
Duke analizuar raportet e progresit për këto vende të rajonit, shohim se sa i përket fushës së
prokurimit, Kosova posedon një ligj të prokurimit që është i harmonizuar me direktivat e
BE-së, si dhe ligjin për partneritet publiko-privat dhe ligjin për procedurën e dhënies së
koncesioneve, për çka disa vende të rajonit ende nuk e kanë në posedim. Edhe pse
infrastruktura ligjore ekziston në Kosovë, prapëseprapë korrupsioni mbetet një plagë e pa
shëruar.
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4

METODOLGJIA

Nëse asnjë punë shkencore e kërkimore nuk mund të jetë e e lehtë dhe e kapshme, në qoftë
se nuk mbështetet në një metodologji përkatëse, mund të themi se mbështetja jonë
metodologjike, për hartimin e këtij punimi, konsiston në metodën komparative, e cila
metodë përbëhet prej konstatimit të ngjashmërisë dhe ndryshimit në mes të dukurive të
ndryshme, në rastin tonë konkret fjala është për ngjashmërinë dhe ndryshimin e procesit të
prokurimit që aplikohet në Kosovë, në shtetet e rajonit dhe më gjerë. Po ashtu, qasja ime
përmes metodës së krahasimit është bërë me të vetmin qëllim që përmes kësaj metode kam
arritur t’i përmbledhi raportet autentike, lidhur me procesin e prokurimit, t’i analizoj dhe të
nxjerri një përfundim të saktë për sa i përket procesit të prokurimit në Kosovë. Gjithashtu,
këto raporte konsiderohen si shumë domethënëse, ngase përpilohen prej autoriteteve të
pavarura politikisht që kanë të bëjnë qoftë me monitorim të proceseve të prokurimit, qoftë
me zhvillimin dhe me funksionimin e këtij procesi të prokurimit.
Për analizë kam shfrytëzuar raportin e OSHP-së, ngase ky Organ merret me pranimin dhe
shqyrtimin e ankesave të operatorëve ekonomikë. Këto ankesa kryesisht kanë të bëjnë me
procedurat e prokurimit publik të udhëhequra prej një AK. Sipas ligjit 04/L-042 OSHP-ja
obligohet që për çdo vit të përgatit një raport përmbledhës mbi mbarëvajtjen e procedurave
të përcaktuara të shqyrtimit të prokurimit dhe këtë raport ta prezantojë para Kuvendit të
Kosovës. Andaj, qasjen time ndaj raportit të këtij institucioni e kam vlerësuar si shumë të
rëndësishëm, ngase përmes tij kam gjetur numrin dhe lëndët e ankesave që janë parashtruar
përgjatë vitit 2013.
Për analizë kam shfrytëzuar edhe raportin e ZAP-it, ngase kjo Zyrë merret me auditime të
kualitetit në harmoni me standardet e auditimit të njohura ndërkombëtarisht dhe me
praktikat e mira evropiane. Gjithashtu, raportet e këtij institucioni shprehin besueshmëri në
shpenzimin e fondeve publike, si dhe përpiqen të sigurojnë një rol aktiv për të siguruar
interesin e tatimpaguesve për rritjen e llogaridhënies publike. Një ndër fushat e auditimit të
kësaj Zyre, është edhe fusha e prokurimit. Përmes këtij raporti kam dashur të vërej shkeljet
e bëra nga ana e AK gjatë procesit të prokurimit. Andaj, besoj se qasja ime ndaj një raporti
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të tillë ka një vlerë dhe rëndësi jetike për hartimin e këtij punimi. Edhe kjo Zyrë përgatit
raportin vjetor të auditimit, të cilin raport e dërgon në Kuvendin e Kosovës.
Për analizë kam shfrytëzuar edhe raportin e KRPP-së, ngase ky Komision sipas Ligjit për
Prokurim Publik të Kosovës Nr.04/L-042, është përgjegjës për zhvillimin, funksionimin
dhe mbikqyrjen e përgjithshme të sistemit të prokurimit publik në Kosovë, dhe i ushtron
funksionet që i ipen nga ky ligj. Qëllimi im për t’iu qasur këtij raporti, ka qenë se përmes tij
kam arritur të bëjë studime dhe analiza rreth sasisë së kontaratave të nënshkruara publike,
rreth vlerës së këtyre kontratave, rreth procedurave të prokurimit të udhëhequra prej AK
gjatë aktiviteteve të prokurimit, sa kontrata publike janë nëshkruar nga OE vendorë dhe sa
prej atyre jovendorë, a ka përmirësim të transparencës dhe shpenzimeve financiare gjatë tri
viteve të fundit, mbi bazën e cilit kriter janë vlerësuar tenderët. Edhe ky Komision përgatit
raportin vjetor, të cilin raport e dërgon në Kuvendin e Kosovës.
Po ashtu, për analizë kam shfrytëzuar edhe raportin vjetor të AKK-së, ngase kjo Agjenci
merret me parandalimin dhe raportimin e rasteve të korrupsionit në Kosovë. Duke u nisur
nga fakti se fusha e prokurimit lë shumë hapësirë për dyshime të aferave korruptive, iu kam
qasur këtij raporti me të vetmin synim që të vije deri te studimi dhe analiza e rasteve
korruptive përmes fushës së prokurimit.
Përveç metodës së krahasimit, që e kam bërë përmes analizës së raporteve të institucioneve
të mësipërme, për hartimin e këtij punimi kam aplikuar edhe metodën e pyetësorit.
Metoda e pyetësorit përmban atë qasje, që në bazë të pyetësorit hulumtohen të dhënat,
informatat, mendimet për objektin që hulumtohet. Arsyeja e aplikimit të kësaj metode
qëndron në faktin se përmes kësaj metode kam dashur të vijë në konkluzion se sa zbatohet
ligji i prokurimit publik, rregullat e prokurimit publik, a kanë njohuri OE rreth procesit të
prokurimit, çfarë mendimi kanë jo vetëm zyrtarët e prokurimit, por edhe të tjerët rreth
prokurimit publik.
Si metodë të pyetësorit, kam adresuar pyetësor në disa autoritete kontraktuese – gjithsej në
24 autoritete kontraktuese - ku janë përfshirë 15 pyetje;
Po ashtu, si metodë të pyetsorit, kam adresuar pyetësor edhe te disa operatorë ekonomikë –
gjithsej në 19 operatorë ekonomikë - ku janë përfshirë 12 pyetje.
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5

REZULTATET

Gjatë hartimit të këtij punimi, kemi arritur në disa rezultate, të cilat erdhën në bazë të
analizave të raporteve të institucioneve të pavarura politikisht, si: nga OSHP-ja, ZAP-i,
KRPP-ja dhe AKK-ja; si dhe analizave të përgjigjeve të marra nga pyetësori dërguar disa
AK dhe disa OE.
5.1. Raporti i institucioneve të pavarura politikisht
5.1.1 Raporti i OSHP-së 2013
OSHP-ja është organ i pavarur shqyrtues dhe ushtron autoritetin, kompetencat, funksionet
dhe përgjegjësitë që i caktohen në bazë të Ligjit Nr. 04/L-042 mbi Prokurimin Publik. Ajo
është themeluar prej Kuvendit të Republikës së Kosovës me vendimin nr. 2877 të datës 31
Korrik 2008. Gjithashtu, OSHP-ja i raporton çdo vit Kuvendit të Kosovës, lidhur me
mbarëvajtjen e procedurave të prokurimit.
Nëse i referohemi raportit të OSHP-së për vitin 2013, atëherë vërejmë se gjatë vitit
kalendarik 2013 OSHP-ja ka pranuar gjithsej 469 ankesa nga operatorët ekonomikë, të cilët
nuk janë pajtuar me vendimet e autoriteteve kontraktuese në rastet kur këto autoritete
kontraktuese kanë publikuar njoftimin për dhënie të kontratës apo edhe kundër përpilimit të
dosjeve të tenderit, në të cilat dosje ata kanë vërejtur diskriminim në përgatitje të
specifikave teknike. Prej këtyre 469 ankesave të pranuara, OSHP-ja i ka marrë në shqyrtim
254 ankesa të parashtruara nga operatorët ekonomik, të cilat i kanë plotësuar kushtet ligjore
për shqyrtim të ankesave, në pajtim me nenet 105, 106, 113 dhe 114 të LPP-së. Pas
shqyrtimit të këtyre ankesave, Paneli Shqyrtues ka miratuar vendimet e autoriteteve
kontraktuese në 74 raste, kurse për rivlerësim të ofertave në 82 raste, kurse në 40 raste tjera
OSHP-ja ka marrë vendimin për anulimin e aktivitetit të prokurimit, duke e udhëzuar
autoritetin kontraktues që ta ritenderojë edhe njëherë këtë aktivitet të prokurimit; ndërsa, 25
ankesa janë hedhur poshtë si të pakompletuara nga OE-të; 29 ankesa janë tërhequr prej vetë
OE-ve, pa u marrë në shqyrtim nga ana e OSHP-së; 1 ankesë e pranuar nga OSHP-ja është
refuzuar prej saj, ngase nuk ka qeneë kompetencë e OSHP-së për shqyrtim.
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5.1.2 Analizë e raportit të Zyrës së Auditorit të Përgjithshëm për vitin 201233
Auditori i përgjithshëmdo t’i kryejë detyrat e tij apo të saj në mënyrë të pavarur dhe nuk i
nënshtrohet urdhrit ose kontrollit nga cilido person apo institucion tjetër.34
Sipas Raportit të ZAP-it për vitin 2012, mbi 15% e BPV është shpenzuar përmes
prokurimit publik, ose thënë ndryshe mbi 50% e buxhetit të Kosovës. Raporti evidenton se
përgjatë vitit 2012, autoritetet kontraktuese kanë zvogëluar dukshëm përdorimin e
procedurës së negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë, si dhe kanë rritur
përdorimin e kontratave kornizë.
Po ashtu, ky raport jep vërejtje në punën gjatë kryerjes së procesit të prokurimit, d.m.th.
prej njoftimit për kontratë e deri te implementimi i tyre. Disa nga këto vërejtje përfshijnë
mungesën e Deklaratës së Nevojave dhe Disponueshmërisë së Mjeteve, zotimi i mjeteve
për një aktivitet është i mangët, ndarja e vlerës së artikujve të njëjtë për t’i ikur procedurës
së prokurimit, përpilimi i specifikave teknike në kundërshtim me rregullat e prokurimit,
nënshkrimi i kontratave me sigurimin e ekzekutimit që nuk përfshin shumën e kërkuar,
nënshkrimi i kontratave me OE të papërgjegjshëm, mosinformim i OE të eliminuar,
mosformimi në kohë i komisioneve të vlerësimit, tejkalimi i 10% për punët shtesë,
mungesë plani për menaxhim kontratash dhe emërim të menaxherit të kontratës, vonesë në
realizimin e projekteve konform kërkesave të kontratës.
5.1.3 Analizë e raportit të KRPP-së
KRPP-ja është themeluar në bazë të të Ligjit për Prokurim Publik Nr . 2003/17, neni 81, i
cili ka hyrë në fuqi më 09 Qershor 2004, më pas i amandamentuar me rregullore Nr.
2007/20.
KRPP-ja, në bazë të LPP-së, është kompetente për zhvillimin e përgjithshëm të sistemit
të prokurimit publik në Kosovë, për monitorimin, mbikëqyrjen dhe kontrollimin e zbatimit
të LPP-së; të grumbullojë, analizojë dhe publikojë informacionet për procedurat e
prokurimit publik dhe kontratat publike të dhëna; të përgatisë dhe të dorëzojë në Qeveri dhe
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Në kohën kur është përgatitur ky punim, ZAP-i ende nuk e pati publikuar raportin për vitin 2013
Ligji Nr. 03/L-075 Për themelimin e Zyrës së Auditorit të Përgjithshëm dhe Zyrës së Auditimit të Kosovës,
neni 2, fq. 2
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Kuvend një raport vjetor që analizon aktivitetet e prokurimit publik në Kosovë për atë vit
kalendarik.
Sipas Raportit të KRPP-së për vitin 2013, rezulton se gjatë këtij viti janë nënshkruar me
procedurë të prokurimit gjithsej 12,551 kontrata, ku prej tyre 9,682 janë nënshkruar prej
institucioneve qeveritare, kurse 2,839 kontrata janë nënshkruar prej institucioneve publike,
kurse 30 kontrata janë nënshkruar prej OJQ-ve.
Numri i kontratave të nënshkruara35
Autoritetet
kontraktuese:
Qeveritare
Kompani publike
Tjera/OJQ
Gjithsej:

Gjatë vitit 2011

Gjatë vitit 2012

Gjatë vitit 20131

9305
3001
4
12310

9112
2910
23
12045

9682
2839
30
12551

Tabela 10 – Numri i kontratave të nënshkruar gjatë viteve 2011, 2012 dhe 2013, sipas
raportit të KRPP-së
Siç shihet, Tabela 10 përfshin numrin e kontratave, duke krahasuar këtë numër me dy vitet
paraprake, konkretisht 2011 dhe 2012.
Vlera e kontratave të nënshkruara gjatë viteve 2011, 2012 dhe 2013 (€)36
Autoritetet
Vlera e kontratave Vlera e kontratave Vlera e kontratave
kontraktuese:
2011
2012
20132
Qeveritare
284,714,229.60
318,593,149.16
348,631,297.84
Kompani publike
267.260.689,03
188,565,175.83
93,626,952.26
Tjera
175.849,56
704,978.90
1,923,149.00
Gjithsej :
552,150,768.20
507,863,303.89
444,181,399.10
Kontrata për
ndërtimin e
Autostradës
236.165.999,52
235,379,330.33
210,549,681.92
Morinë-Merdare
nga MI 3

Raporti për aktivitetet e prokurimit publik në Kosovë 01 janar 2013 – 31 dhjetor 2013, publikuar prej
KRPP-së shkurt 2014, fq.9
36
Raporti për aktivitetet e prokurimit publik në Kosovë 01 janar 2013 – 31 dhjetor 2013, publikuar prej
KRPP-së shkurt 2014, fq. 10
35
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Tabela 11 - Vlera e kontratave të nënshkruara gjatë viteve 2011, 2012 dhe 2013, sipas
raportit të KRPP-së
Sipas vlerës së kontratës, në vitin 2013 janë nënshkruar kontrata me vlerë 348,631,297.84
€ nga institucionet qeveritare, 93,626,952.26 € nga kompanitë publike dhe 1,923,149.00 €
të tjera, pra gjithsej një vlerë prej 444,181,399.10 € + 210,549,681.92 € kontrata për
ndërtimin e autostradës Morinë – Merdarë, ku totali arrin në një vlerë prej
654,731,081.02€.
Tabela 11 paraqet vlerën e këtyre kontratave të nënshkruara përgjatë vitit 2013, duke i
krahasuar me dy vitet paraprake 2011 dhe 2012.
Vlera e kontratave të nënshkruara sipas llojit të prokurimit (€)37
Lloji i prokurimit: Vlera e kontratave Vlera e kontratave Vlera e kontratave
2011
2012
2013
Furnizim
308,709,092.99
193,136,785.94
138,220,130.76
Shërbime
64,305,010.99
99,274,281.42
45,351,704.76
Konkurs i
2,158,906.03
1,207,952.71
734,756.75
projektimit
Punë
176,977,758.19
214,244,283.82
259,874,806.83
Gjithsej :
552,150,768.20
507,863,303.89
444,181,399.10
Kontr. për ndërtimin
e Autostradës
236.165.999,52
235,379,330.33
210,549,681.92
Morinë-Merdare
nga MI.
Tabela 12 - Vlera e kontratave të nënshkruara sipas llojit të prokurimit, sipas raportit
të KRPP-së
Nëse i referohemi nënshkrimit të kontratave sipas llojit të prokurimit, do të vërejmë se
përgjatë vitit 2013 për furnizim janë nënshkruar kontrata në vlerë prej 138,220,130.76 €,
për shërbime në vlerë prej 45,351,704.76 €, për Konkurs projektimi në vlerë prej
734,756.75 €, për punë në vlerë prej 259,874,806.83 €, pra gjithsej 444,181,399.10 € +
210,549,681.92 € vlerën e ndërtimit të autostradës Morinë – Merdarë. Nëse kontratave për
punë ia shtojmë edhe vlerën e kontratës së ndërtimit të autostradës Morinë – Merdarë,
atëherë do të kemi vlerën prej 470,424,488.75 €.
Tabela 12 na jep një pasqyrim të vlerës së nënshkrimit të këtyre kontratave, sipas llojit të
prokurimit, edhe për dy vitet paraprake, pra për 2012 dhe 2011.

Raporti për aktivitetet e prokurimit publik në Kosovë 01 janar 2013 – 31 dhjetor 2013, publikuar prej
KRPP-së shkurt 2014, fq. 13
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Vlera e kontratave të nënshkruara sipas vlerës së prokurimit (€)38
Lloji i vlerës së Vlera e kontratave Vlera e kontratave Vlera e kontratave
prokurimit:
2011
2012
2013
Vlerë e madhe
362,942,453.16
306,168,146.54
247,402,583.69
Vlerë e mesme
163,603,179.07
173,773,476.01
167,549,046.07
Vlerë e vogël
23,111,720.20
25,531,901.39
26,706,716.04
Vlerë minimale
2,493,415.77
2,389,779.95
2,523,053.30
Gjithsej :
552,150,768.20
507,863,303.89
444,181,399.10
Kontrata për
ndërtimin e
Autostradës
236.165.999,52
235,379,330.33
210,549,681.92
Morinë-Merdare
nga MI.
Tabela 13 - Vlera e kontratave të nënshkruara sipas vlerës së prokurimit, sipas
raportit të KRPP-së
Ndërsa, sipas vlerës së kontratave të nënshkruara sipas vlerës së prokurimit, do të shohim
se përgjatë vitit 2013 për vlerë të madhe janë nënshkruara kontrata në vlerë prej
247,402,583.69, por, nëse ia shtojmë edhe vlerën prej 210,549,681.92 €, që është vlerë e
kontratës për autostradën Morinë – Merdarë, do të kemi 457,952,265.61 €; kurse për vlerë
të mesme kemi vlerën prej 167,549,046.07 €, për vlerë të vogël 26,706,716.04 €, për vlerë
minimale 2,523,053.30 €, ku totali do të jetë në vlerë prej 654,731,081.02 €.
Tabela 13 paraqet vlerën e kontratave të nënshkruara sipas vlerës së prokurimit përgjatë
vitit 2013, si dhe dy viteve paraprake, pra 2012 dhe 2011.
Vlera e kontratave të nënshkruara sipas procedurave të prokurimit (€)39
Lloji i Vlera e kontratave Vlera e kontratave Vlera e kontratave
procedurave:
2011
2012
2013
Procedurë e hapur
457,187,278.28
426,605,842.24
390,277,502.17
Procedurë e
7,450,000.80
0.00
0.00
kufizuar
Konkurs
2,158,906.02
1,193,137.72
734,756.75
projektimi
E negociuar pas
publikimit të
26,600,075.83
507,289.75
75,093.31
njoftimit të
Raporti për aktivitetet e prokurimit publik në Kosovë 01 janar 2013 – 31 dhjetor 2013, publikuar prej
KRPP-së shkurt 2014, fq. 18
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Raporti për aktivitetet e prokurimit publik në Kosovë 01 janar 2013 – 31 dhjetor 2013, publikuar prej
KRPP-së shkurt 2014, fq. 20
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kontratës
E negociuar pa
publikim të
njoftimit të
kontratës
Kuotimi i çmimeve
Procedurë për
vlerë minimale
Gjithsej :
Kontrata për
ndërtimin e
Autostradës MorinëMerdare nga MI.

34,295,214.22

53,035,295.31

24,902,026.04

21,971,811.73

24,124,914.80

25,656,613.16

2,487,481.32

2,396,824.07

2,535,407.67

552,150,768.20

507,863,303.89

444,181,399.10

236.165.999,52

235,379,330.33

210,549,681.92

Tabela 14 - Vlera e kontratave të nënshkruara sipas procedurave të prokurimit, sipas
raportit të KRPP-së
Por, nëse i referohemi nënshkrimit të kontratave për vitin 2013, sipas procedurave të
prokurimit, atëherë do të shohim se për procedurën e hapur janë nënshkruar kontrata në
vlerë prej 390,277,502.17 € + 210,549,681.92 € vlera e kontratës së autostradës Morinë –
Merdarë = 600,827,184.09 €. Autoritetet kontraktuese përgjatë vitit 2013 nuk kanë
nënshkruar asnjë kontratë sipas procedurës së kufizuar. Sipas procedurës së Konkurs i
projektimit janë nënshkruar kontrata në vlerë prej 734,756.75 €; për procedurën E
negociuar pas publikimit të njoftimit të kontratës, janë nënshkruar kontrata në vlerë prej
75,093.31 €; sipas procedurës E negociuar pa publikim të njoftimit të kontratës, janë
nënshkruar kontrata në vlerë prej 24,902,026.04 €; sipas procedurës Kuotim i çmimeve,
janë nënshkruar kontrata në vlerë prej 25,656,613.16 €; kurse, sipas procedurës Procedurë
për vlerë minimale, janë nënshkruar kontrata në vlerë prej 2,535,407.67 €. Totali i vlerës së
kontratave të nënshkruara sipas procedurave të prokurimit, është 654,731,081.02 €.
Tabela 14 na jep një pamje të vlerës së kontratave të nënshkruara sipas procedurës së
prokurimit përgjatë vitit 2013, si dhe dy viteve paraprake, 2012 dhe 2011.
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Vlera e kontratave të nënshkruara nga OE vendorë dhe OE jovendorë gjatë vitit
2011, 2012 dhe 2013 (€ )40
Operatorët Vlera e kontratave Vlera e kontratave Vlera e kontratave
ekonomik:
2011
2012
2013
Operatorët
411,401,311.14
417,611,791.96
412,984,556.80
vendorë
Operatorët
140,749,457.06
90,251,511.93
31,196,842.30
jovendorë
Gjithsej :
552,150,768.20
507,863,303.89
444,181,399.10
Kontrata Autostrada
Morinë-Merdare
236.165.999,52
235,379,330.33
210,549,681.92
nga MI.
Tabela 15 - Vlera e kontratave të nënshkruara nga OE vendorë dhe OE jovendorë,
sipas raportit të KRPP-së
Nëse analizojmë nënshkrimin e kontratave të nënshkruara përgjatë vitit 2013 sipas OE
vendorë dhe jovendorë, do të kemi një situatë të atillë që vlera e kontratave të nënshkruara
nga OE vendorë është 412,984,556.80 €, kurse nga OE jovendorë është 31,196,842.30 €,
ose e shprehur në përqindje del se 92.97% e kontratave u është dhënë OE vendorë, kurse
7.02% OE jovendorë. Por, nëse vlerës së kontratave të nënshkruara nga OE jovendorë ia
shtojmë edhe vlerën e autostradës Morinë – Merdarë, pra vlerën 210,549,681.92 €, atëherë
për OE jovendorë do të kemi një vlerë prej 241,746,524.22 €, ose shprehur në përqindje
54.42%.
Tabela 15 na jep një pamje të vlerës së kontratave të nënshkruara sipas OE vendorë dhe
jovendorë përgjatë vitit 2013, si dhe për vitin paraprak 2012.
Vlera e kontratave të nënshkruara sipas kriterit për dhënie të kontratave gjatë
vitit 2012 dhe 2013 (€ )41
Kriteret për
Vlera e
Vlera e
Pjesëmarrja
Pjesëmarrja (
dhënie
kontratave
kontratave
( %)
%)
kontrate:
2012
2013
Çmimi më i
459,473,908.11
90.47
433,578,318.30
97.61
ulët
Çmimi
48,389,395.78
9.53
10,603,080.80
2.39
ekonomikisht
Raporti për aktivitetet e prokurimit publik në Kosovë 01 janar 2013 – 31 dhjetor 2013, publikuar prej
KRPP-së shkurt 2014, fq. 26
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Raporti për aktivitetet e prokurimit publik në Kosovë 01 janar 2013 – 31 dhjetor 2013, publikuar prej
KRPP-së shkurt 2014, fq. 28
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më i
favorshëm
Gjithsej :
Kontrata
Autostrada
MorinëMerdare nga
MI.

507,863,303.89

100.00

444,181,399.10

235,379,330.33

100.00

210,549,681.92

Tabela 16 - Vlera e kontratave të nënshkruara sipas kriterit për dhënie të kontratave,
sipas raportit të KRPP-së
Gjatë vitit 2013, autoritetet kontraktuese kanë nënshkruar kontrata edhe sipas kriterit të
vlerësimit. Vlera e kontratave të nënshkruara gjatë vitit 2013, sipas kriterit të vlerësimit
çmimi më i ulët, është 433,578,318.30 €, ose 97.61%; kurse, vlera e kontratave të
nënshkruara gjatë vitit 2013 sipas kriterit Çmimi ekonomikisht më i favorshëm është
10,603,080.80 €, ose e shprehur në përqindje 2.39%.
Tabela 16 na jep një pamje të vlerës së kontratave të nënshkruara sipas kriterit të vlerësimit
çmimi më i ulët dhe çmimi ekonomikisht më i favorshëm përgjatë vitit 2013, si dhe për
vitin paraprak 2012.
5.1.4 Analizë e raportit të AKK-së për vitin 2013
Agjencia (Kundër Korrupsioni –A.K.) është organ i pavarur dhe i specializuar për zbatimin
e politikave shtetërore për luftimin dhe parandalimin e korrupsionit në Kosovë.42
AKK gjatë vitit 2013 ka zhvilluar procedurën e hetimeve paraprake në gjithsej 319 raste,
prej të cilave 72 prej tyre janë bartur nga vitet paraprake, kurse gjatë vitit 2013 janë
pranuar edhe 247 raste. Prej tyre 128 raste, janë përcjell në Prokurori dhe Polici për
procedim të mëtutjeshëm, 8 raste janë përcjell në organet kompetente administrative me
kërkesë për fillimin e procedurës disiplinore, 30 raste janë përcjell për procedim të
mëtutjeshëm në Administratën Tatimore të Kosovës, 97 raste janë mbyllur, ndërsa 56 raste
janë në procedurë 43 . Nëse i referohemi këtij Raporti, do të shohim se një numër i
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Ligji nr. 03/L- 159 Për Agjencinë Kundër Korrupsionit, neni 3, fq. 1
AKK, Raporti vjetor i punës janar 2013 – dhjetor 2013, fq.5
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konsiderueshëm i këtyre procedimeve ka të bëjë me veprën penale Keqpërdorim të detyrës
zyrtare. Kur jemi te kjo vepër penale mund të themi se rastet më të shpeshta kanë të bëjnë
me shkelje të procedurave të prokurimit, sidomos me anashkalimin e transparencës dhe
konkurrencës së ndershme. Më së shumti këto shkelje kanë të bëjnë me hartimin e dosjeve
të tenderit, vendosja e kritereve të vlerësimit me qëllim favorizimi të ndonjë OE të caktuar,
procedura e prokurimit vazhdon edhe përkundër mos sigurimit të ofertave të mjaftueshme,
anëtarët e komisionit të vlerësimit i rekomandojnë menaxherit të prokurimit dhënien e
kontratës për një OE që nuk është i përgjegjshëm; OE-së i mundësohet pagesa e sigurimit të
ekzekutimit në vlerë më të ulët, se që është kërkuar në dosjen e tenderit apo në Njoftimin
për kontratë; nënshkrimi i kontratës nga persona të paautorizuar; nënshkrimi i Aneks
Kontratës, edhe pse tejkalohet 10% e vlerës së kontratës bazë; komisionet e caktuara i
pranojnë furnizimet që nuk janë në përputhje me specifikat e teknike të parapara në dosjen
e tenderit; përpilimi i rremë i raporteve mbi përfundimin e punimeve.
5.2 Analiza e pyetësorit
Metoda e anketimit përmban atë qasje, që në bazë të pyetësorit hulumtohen të dhënat,
informatat, mendimet për objektin që hulumtohet.
Gjatë përgatitjes së këtij punimi kam përpiluar një pyetsor të përbërë prej 15 pyetjeve, të
cilin e kam adresuar te 24 autoritete kontraktuese, ku 13 prej tyre janë përgjigjur; po ashtu,
një pyetësor tjetër, të përbërë prej 12 pyetjeve, e kam adresuar te 19 operatorë ekonomikë,
ku 11 prej tyre janë përgjigjur.
Sa i përket pyetësorit të adresuar tek AK-të, shumica e pyetjeve të shtruara kanë të bëjnë
kryesisht me LPP-në, kurse pyetjet tjera kryesisht kanë të bëjnë me procesin e prokurimit,
si dhe me konceptimin e procesit të prokurimit. Përgjigjet kanë qenë kësisoj:
Për pyetjen Në bazë të përvojës suaj a mendoni se LPP është në shërbim të parimeve bazë
të prokurimit publik, si konkurrenca e ndershme dhe transparenca?
Për këtë pyetje, përgjigjet kanë qenë të vlerësuara nga nota 1 deri 5, po ashtu alternative ka
qenë edhe përgjigjja pa koment. Prej trembëdhjetë AK, njëmbëdhjetë janë përgjigjur me
notën 4 (shumë mirë), kurse dy me notën 5 (shkëlqyeshëm);
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Për pyetjen Duke u bazuar në përditshmërinë tuaj të punës në fushën e prokurimit, a
mendoni se LPP është i përshtatshëm për udhëheqjen e procedurave te prokurimit publik?,
kësaj pyetjeje dhjetë AK-të janë përgjigjur me notën 4 (shumë mirë), kurse tri AK me notën
5 (shkëlqyeshëm);
Pyetjes se A mendoni se LPP duhet të përmirësohet? Nëse PO, cili është sugjerimi juaj për
këtë përmirësim?, tetë AK janë përgjigjur se përgjegjësitë të ndahen në proporcion të
barabartë nga ZKA deri te përfundimi i kontratës, kurse tri të tjera janë përgjigjur se
Komisioni i vlerësimit të ofertave duhet të ketë më shumë përgjegjësi, kurse dy AK janë
përgjigjur se nevojitet të thjeshtohen disa procedura dhe formularë, si për OE, ashtu edhe
për AK;
Në pyetjen A mendoni se LPP duhet t’u japë prioritet bizneseve vendore? Nëse PO, pse;
nëse JO, pse?, dhjetë AK janë përgjigjur se duhet t’u jepet përparësi bizneseve vendore, në
mënyrë që të përkrahet produkti dhe biznesi vendor, kurse tri të tjera janë përgjigjur se nuk
duhet t’u japim përparësi, ngase kemi diskriminim;
Pyetjes Sipas jush, çfarë do të ndryshonit në procesin e prokurimit?, autoritetet
kontraktuese janë përgjigjur që të eliminohet menaxhimi i kontratës për procedurën e
Kuotimit të çmimeve;
Për pyetjen Sa është stafi i zyrës suaj i përgatitur për operim sipas rregullave të prokurimit
publik në Kosovë?, ku përgjigjet kanë qenë të notuara nga 1 deri në pesë, po ashtu
alternative ka qenë edhe përgjigjja pa koment, tetë AK janë përgjgjur me notën 4 (shumë
mirë), kurse pesë AK janë përgjigjur me notën 5 (shkëlqyeshëm);
Pyetjes, Sa është stafi i institucionit tuaj i përgatitur për të operuar sipas LPP në Kosovë?,
ku përgjigjet kanë qenë të notuara nga 1 deri në pesë, po ashtu alternative ka qenë edhe
përgjigjja pa koment, nëntë AK kanë dhënë notën 3 (mirë), 1 AK kanë dhënë notën 4
(shumë mirë), tre të tjerë notën 2 (dobët);
Për pyetjen A keni ndonjë sugjerim për përmirësim për te bere institucionin tuaj më të
përgatitur për të operuar në bazë të legjislacionit të prokurimit publik?, shtatë AK janë
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përgjigjur se nuk ka nevojë se veprojmë në bazë të LPP-së, kurse gjashtë të tjerë janë
përgjigjur se nevojitet trajnim shtesë;
Pyetjes, A mendoni se operatoret ekonomik ne përgjithësi janë te përgatitur qe te operojnë
sipas legjislacionit të prokurimit publik në Kosovë?, ku përgjigjet kanë qenë të notuara nga
1 deri në pesë, po ashtu alternative ka qenë edhe përgjigjja pa koment, dhjetë AK janë
përgjigjur me notën 3 (mirë), kurse tre të tjerë janë përgjigjur me notën 4 (shumë mirë);
Për pyetjen Sipas pikëpamjeve tuaja, ku ekziston problemi qe operatorët ekonomikë hasin
në vështirësi të përgatitjes së tenderit?, të gjithë AK janë përgjigjur se u mungojnë
njohuritë rreth prokurimit publik;
Pyetjes Sa u ndihmojnë trajnimet për zyrtarë të prokurimit në punën tuaj të përditshme?, ku
përgjigjet kanë qenë të notuara nga 1 deri në pesë, po ashtu alternative ka qenë edhe
përgjigjja pa koment, dhjetë AK janë përgjigjur me notën 4 (shumë mirë), kurse tri AK me
notën 5 (shkëlqyeshëm);
Për pyetjen, A keni ndonjë sugjerim për përmirësimin e trajnimeve për zyrtarë të
prokurimit (tema, formati, kohezgjatja, etj)?, pesë AK kanë dhënë përgjigje se është e
mirëseardhur që të mbahen trajnime edhe jashtë vendit, kurse tetë AK janë përgjigjur që në
trajnime të ketë më shumë shembuj praktikë;
Pyetjes, Sipas pikëpamjes suaj personale cilat fjalë u vijnë në mendjen tuaj, kur mendoni
për sistemin e prokurimit publik dhe praktikën në Kosovë?, nëntë AK janë përgjigjur punë
shumë e mirë, kurse katër AK janë përgjigjur respektim i ligjit;
Për pyetjen, Sipas jush, cila është pikëpamja e operatorëve ekonomikë për prokurimin
publik në Kosovë?, gjashtë AK janë përgjigjur me Autoritetet Kontaktuese jo serioze, pesë
AK janë përgjigjur me mundësi korrupsioni, kurse dy të tjera pa koment;
Pyetjes, Sipas jush, cili është mendimi i përgjithshëm publik në lidhje me prokurimin publik
në Kosovë?, nëntë AK janë përgjigjur me Korruptues dhe jo Transparet, kurse katër të tjera
pa koment.
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Sa i përket pyetësorit të adresuar tek OE-të, pyetjet e shtruara kanë të bëjnë kryesisht me
LPP-në. Pyetjet tjera kryesisht kanë të bëjnë me procesin e prokurimit, si dhe me
konceptimin e procesit të prokurimit. Përgjigjet kanë qenë kësisoj:
Për pyetjen, A mendoni se LPP është në shërbim të parimeve bazë të prokurimit publik siç
janë konkurrenca e ndershme dhe transparenca?, ku përgjigjet kanë qenë të notuara nga 1
deri në pesë, po ashtu alternative ka qenë edhe përgjigjja pa koment, tetë OE-të kanë dhënë
këtë përgjigje: po, LPP-ja është në shërbim të konkurrencës dhe transparencës, kurse tre
OE janë përgjigjur me pa koment;
Pyetjes, A mendoni se LPP është i përshtatshëm për udhëheqjen e procedurave
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prokurimit publik?, ku përgjigjet kanë qenë të notuara nga 1 deri në pesë, po ashtu
alternative ka qenë edhe përgjigjja pa koment, gjashtë nga OE-të kanë dhënë përgjigje se
LPP është i përshtatshëm për udhëheqjen e procedurave të prokurimit publik, kurse tre të
tjerë janë përgjigjur se LPP nuk është shumë i përshtatshëm, ngase nuk u jep përparësi
bizneseve vendore, kurse dy të tjerë janë përgjigjur me pa koment;
Për pyetjen, A mendoni se LPP duhet të përmirësohet? Nëse PO, cili është sugjerimi juaj
për këtë përmirësim?, nëntë OE-të kanë dhënë përgjigje se duhet t’u jepet përparësi
kompanive vendore karshi atyre të huaja, kurse dy të tjerë janë përgjigjur me të thjeshtohet
dosja e tenderit;
Pyetjes, A mendoni se LPP duhet t’u japë prioritet bizneseve vendore? Nëse PO, pse; nëse
JO, pse?, po ashtu, edhe kësaj pyetjeje, të njëmbëdhjetë OE-të i janë përgjigjur me po,
gjithsesi, sepse shteti duhet ta perkrahë biznesin vendor;
Për pyetjen, Sipas jush, çfarë do të ndryshonit në procesin e prokurimit?, tre OE kanë dhën
përgjigje se procedurat duhet të thjeshtohen, kurse tetë OE tjerë janë përgjigjur se AK-të të
jenë më transparente;
Pyetjes, Sa është i përgatitur stafi juaj për përgatitjen e ofertës suaj (tenderit), sipas
rregullave të prokurimit publik në Kosovë, për pjesëmarrje në ndonjë aktivitet të prokurimit
publik?, ku përgjigjet kanë qenë të notuara nga 1 deri në pesë, po ashtu alternative ka qenë
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edhe përgjigjja pa koment, shtatë OE-të janë përgjigjur me notën 3 (mirë), kurse katër të
tjerë janë përgjigjur me notë 4 (shumë mirë);
Për pyetjen, Cili do të ishte sugjerimi juaj që edhe operatorët ekonomikë të kenë staf të
përgatitur në plotësimin e dosjeve të tenderit, konform kërkesave të LPP në Kosovë?, të
njëmbëdhjetë OE-të janë përgjigjur se do të ishte e nevojshme mundësia e trajnimeve për
prokurim publik edhe nga ana e stafit të OE-ve;
Pyetjes, Sipas jush, sa respektohen parimet baze të prokurimit (konkurrenca e ndershme,
transparenca) nga ana e autoriteteve kontraktuese?, ku përgjigjet kanë qenë të notuara nga
1 deri në pesë, po ashtu alternative ka qenë edhe përgjigjja pa koment, tre nga OE-të kanë
dhënë përgjigje me notën 3 (mirë), kurse tetë OE tjerë janë përgjigjur me notën 2 (dobët);
Për pyetjen, A mendoni se operatoret ekonomik ne përgjithësi janë te përgatitur qe te
operojnë sipas legjislacionit të prokurimit publik në Kosovë?, ku përgjigjet kanë qenë të
notuara nga 1 deri në pesë, po ashtu alternative ka qenë edhe përgjigjja pa koment, 7 janë
përgjigjur me notën notën 3 (mirë), kurse katër të tjerë janë përgjigjur me notën 2 (dobët);
Pyetjes, Sipas pikëpamjeve tuaja, ku ekziston problemi qe operatorët ekonomikë hasin në
vështirësi të përgatitjes së tenderit?, katër nga OE-të janë përgjigjur se dosja e tenderit
është e komplikuar, kurse shtatë të tjerë janë përgjigjur se mungon përgatitja profesionale e
stafit;
Për pyetjen, Sipas jush, cila është pikëpamja e operatorëve ekonomikë për prokurimin
publik në Kosovë?, tërë OE-të janë përgjigjur si i korruptueshëm dhe jo transparent;
Pyetjes, Sipas jush, cili është mendimi i përgjithshëm publik në lidhje me prokurimin publik
në Kosovë?, dy nga OE-të janë përgjigjur se zyrtarët e prokurimit duhet të kenë integritet
më të lartë, kurse pesë të tjerë janë përgjigjur si jo transparent, kurse katër të tjerë janë
përgjigjur se duhet të respektohet më shumë LPP.
Gjatë punës sime për punimin e kësaj teme, nëse bëjmë një përmbledhje retrospektive dhe
aktuale të prokurimit publik në Kosovë, duke e vënë karshi historikut të prokurimit në
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vendet e BE-së dhe ato të rajonit, si dhe duke karahasuar LPP në Kosovë me ato që
përdoren në BE dhe në vendet e rajonit, duke krahasuar respektimin a mosrespektimin e
direktivave te BE-së, duke krahasuar raportin e punës së ZAP-it 2012, raportin e punës së
OSHP-së 2013, raportin e punës së KRPP-së 2013, raportin e punës AAK 2013, si dhe
duke krahasuar përgjigjet e AKK-ve dhe OE-ve në anketë, vimë në dy rezultate, ku njëri
rezultat vjen pas analizës së përgjigjeve të pyetësorit dhe tjetri rezultat që vjen sipas
krahasimit të raporteve të OSHP-së, ZAP-it, KRPP-së dhe AKK-së.
5.3

Rezulati A, sipas përgjigjeve të anketës
-

Njohuri jo të mjaftueshme të personelit të sektorit privat rreth LPP-së, sidomos sa i
përket plotësimit të dosjeve të tenderit;

5.4

Rezultati B, sipas krahasimit të raporteve të OSHP-së, ZAP-it, KRPP-së dhe
AKK-së
-

Keqmenaxhim i detyrës zyrtare gjatë procesit të prokurimit
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6

DISKUTIME DHE PËRFUNDIME

Siç e dimë, Kosova dhe vendet tjera të rajonit aspirojnë për integrim në BE, andaj, përveç
shumë ligjeve tjera, edhe ligjin e prokurimit publik duhet ta harmonizojnë me direktivat e
BE-së. S’domend se ligji i prokurimit në këto vende përkatëse, ku më shumë e ku më pak
është në harmoni me direktivat e BE-së. Të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor në ligjet
e tyre të prokurimit i kanë të përfshira tri parimet bazë të prokurimit, siç janë:
transparenca, konkurrenca dhe trajtimi i barabartë apo mosdiskriminimi.
Megjithatë, disa vende të Ballkanit Perëndimor kanë përfshirë në ligjet e tyre të prokurimit
edhe disa parime tjera, të cilat nuk gjenden në direktivat e BE-së, p.sh.:
Kosova në LPP e ka të përfshirë
▪

parimin e profesionalizmit, i cili parim ka të bëjë me trajnimin e zyrtarëve të
prokurimit. Këto trajnime konsisitojnë në trajnime bazike dhe të avancuara.

Maqedonia në LPP e ka të përfshirë
▪

parimin e shfrytëzimit racional dhe efikas të fondeve publike;

Mali i Zi në LPP i ka të përfshira
▪

Parimin e etikës;

▪

Parimin e shpenzimeve efektive dhe efikase të fondeve publike;

Serbia në LPP i ka të përfshira
Parimin e efikasitetit dhe efektivitetit;
Parimin e mbrojtjes së mjedisit dhe të siguruarit efikas të energjisë.
Gjithashtu, vendet e rajonit, në LPP-të kombëtare i kanë të përfshira edhe procedurat e
prokurimit, të cilat i përdorin gjatë aktiviteteve të prokurimit. Këto procedura mund të
ndryshojnë si terminologji në LPP-të e vendeve përkatëse, por përmbajtja është e njëjtë.
Këto procedura janë: procedura e hapur, procedura e kufizuar, procedura e negociuar pas
publikimit të njoftimit për kontratë, procedura e negociuar pa publikimin e njoftimit për
kontratë, konkurs projektimi, kërkesa për kuotim çmimesh
Disa nga vendet të rajonit, në LPP-të e tyre i kanë të përfshira edhe disa procedura tjera,
p.sh.:
Shqipëria në LPP e ka të përfshirë
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kërkesën për propozim.
Po ashtu, Shqipëria i ka të përfshira si forma të veçanta edhe
Marrëveshjen kornizë
Sistemin dinamik të blerjes
Ankandin elektronik
Kosova në LPP i ka të përfshira, si forma të veçanta
Marrëveshjen kornizë,
Sistemin dinamik të blerjes
Ankandin elektronik
Bosnja dhe Hercegovina në LPP e ka të përfshirë
Marrëveshjen kornizë
Maqedonia, në LPP i ka të përfshira
Marrëveshjen kornizë,
Ankandin elektronik
Mali i Zi në LPP e ka të përfshirë
Shërbimet e konsulencës
Po ashtu, Mali i Zi i ka të përfshira si forma të veçanta edhe
Marrëveshjen kornizë,
Ankandin elektronik
Serbia në LPP e ka të përfshirë
Dialogun konkurrues
Po ashtu, Serbia i ka të përfshira si forma të veçanta edhe
Sistemin dinamik të blerjes
Ankandin elektronik
Procedurën e prokurimit të centralizuar
Kurse, sa u përket institucioneve qendrore, të cilat monitorojnë zbatimin e legjislacionit të
prokurimit, mund të themi se Kosova është në rrugën më të drejtë dhe më të mirë, ngase
ky institucion (KRPP-ja) është i pavarur politikisht, sepse i përgjigjet direkt Kuvendit të
Kosovës. Institucionet e vendeve tjera të Ballkanit Perëndimor, u përgjigjen qeverive të
tyre. Po ashtu, edhe Direktivat e BE-së nr. 89/665 dhe 2007/66, që kanë të bëjnë me
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rregullimin e mënyrave të ankesave në fushën e prokurimit publik, i obligojnë vendet
anëtare të BE-së që këto ankesa të trajtohen më efikasitet dhe të kenë një vendimmarrje të
pavarur. Të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, me përjashtim të Shqipërisë, përafrohen
me këto direktiva, ngase institucionet e këtyre vendeve kanë një pavarësi në vendimmarrje
dhe në shqyrtim të ankesave, sepse i përgjigjen drejtpërdrejt parlamenteve përkatëse, kurse
në Shqipëri Komisioni i Prokurimit Publik i përgjigjet Këshillit të Ministrave, çka e
vështirëson apo e bënë të pamundur pavarësinë e këtij institucioni në vendimmarrje apo në
shqyrtim të ankesave.
Gjatë aktiviteteve të prokurimit FPP-ja gjen zbatim në shumicën e vendeve të Ballkanit
Perëndimor, duke iu referuar Rregullorës 2195/2002 të Komisionit Europian. Vetëm
Shqipëria dhe Bosnja e Hercegovina bëjnë përjashtime në përdorim të FPP-së.
Asnjë nga shtetet e Ballkanit Perëndimor, përveç Serbisë, nuk e ka të përfshirë në LPP
fushën e mbrojtjes dhe sigurisë, e cila parashikohet përmes Direktivës së Prokurimit nr.
2009/81 të BE-së.
Të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor i kushtojnë rëndësi trajnimit të zyrtarëve të
prokurimit. LPP në Kosovë e trajton më së miri nevojën për trajnim. Sipas këtij ligji,
parashihen dy lloj trajnimesh: trajnimi bazik dhe trajnimi i avancuar. Për trajnimin e
avancuar, lëshohet certifikatë në kohëzgjatje prej tri vjetësh. LPP-të e Shqipërisë dhe
Malit të Zi, trajnimin e zyrtarëve të prokurimit e trajtojnë sipërfaqësisht.
Të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, me përjashtim të Bosnjës e Hercegovinës, në
LPP-të e tyre e trajtojnë nevojën e implementimit të prokurimit elektronik. Shqipëria dhe
Maqedonia veç ka kohë që e zbatojnë prokurimin elektronik.
Të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, me përjashtim të Bosnjës e Hercegovinës dhe
Serbisë, i trajtojnë si të barabarta ofertat e ofertuesve vendorë me ato të huaja. Ky është në
përputhje të plotë me një nga parimet bazë të direktivave të BE-së dhe të Traktatit të
Romës. Bosnja e Hercegovina dhe Serbia, u japin përparësi ofertave të kompanive
vendore, çka bie në kundërshtim të plotë me direktivat e BE-së dhe të Traktatit të Romës.
Për një zbatim të suksesshëm të legjislacionit të prokurimit, vendet e Ballkanit Perëndimor
i kanë të përgatitura edhe legjislacionet dytësore. Prej të gjitha këtyre vendeve, Kosova e
ka legjislacionin dytësor më të kompletuarin, i cili përmban rregullat e prokurimit publik,
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format e ndryshme të njoftimeve, dosjen e tenderit, raportin e hapjes dhe vlerësimit të
tenderëve, planin e menaxhimit të kontratës, Kodin Etik të Prokurimit me përfshirjen e
Deklaratës nën Betim, rregullat e shitjes së aseteve, formën e ankesës për në OSHP,
format për misionet diplomatike e konsullore të Republikës së Kosovës. Edhe Shqipëria
dhe Mali i Zi e kanë një legjislacion dytësor shumë të mirë, ndërsa Maqedonia, Bosnja e
Hercegovina dhe Serbia legjislacionin dytësor e kanë të mangët.
Të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, përveç Bosnjë e Hercegovinës, i kanë ndryshuar
shumëherë LPP-të e tyre, me të vetmin qëllim në përafrimin sa më të madhë më direktivat
e BE-së, si: Direktivat nr. 2004/18, 2004/17, 2007/66 dhe 2009/81.
Për sa i përket procesit të prokurimit në Kosovë, i cili proces kalon nëpër këto faza të
prokurimit: Planifikimi i prokurimit, Parashikimi i vlerës dhe klasifikimi i kontratës,
Përcaktimi i procedurës së prokurimit, Përgatitja e dosjes së tenderit, Publikimi, Hapja dhe
vlerësimi i tenderëve, Dhënia dhe nënshkrimi i kontratës dhe Menaxhimi i kontratës, gjatë
analizës së raporteve të ZAP-it, OSHP-së, KRPP-së, AKK-së kemi vërejtur se ky proces i
prokurimit shpeshherë shoqërohet me shkelje të rregullave të prokurimit dhe LPP-së, p.sh.
shkelje të nenit 6 të LPP-së Ekonomiciteti dhe Efikasiteti, ku AK-të bëjnë ndarjen e vlerës
së kontratës, për t’i ikur procedurës së hapur. Megjithatë, përdorimi i procedurës së hapur
nga ana e AK-ve është në rritje e sipër, ngase në krahasim me vitin 2011 që përqindja
ishte 82,80%, gjatë vitit 2012 përqindja ishte 84,00%, kurse gjatë vitit 2013 ishte 87.86%;
neni 7 Barazia në trajtim/jo diskriminimi, ku AK-të nuk i trajtojnë njëjtë OE-të, qoftë me
hartimin e dosjes së tenderit, qoftë me vlerësim oferte, qoftë edhe me dhënie të kontratës,
ku kjo mund të bëhet si rezultat i përfitimeve materiale për vetëveten;
neni 10 Mjetet për promovimin e Transparencës, ku AK-të nuk shprehin gatishmërinë në
ofrimin transparent të informatave ndaj OE-ve, ku për disa këto informata jepen edhe
verbalisht, e per dikë tjetër as me shkrim. Megjithatë, kur jemi te transparenca jo gjithçka
duhet parë zi, ngase pjesëmarrja e OE jovendorë është rritur;
neni 27 Dosja e Tenderit, neni 28 Specifikimet teknike, ku AK-të përgatitin specifika
teknike, të cilat ua përshtatin OE të preferuar;
neni 59 Ekzaminimi, Vlerësimi dhe Krahasimi i Tenderëve, ku disa AK themelojnë
komisione të vlerësimit me përfshirjen e personave të cilët nuk e kryejnë punën e
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vlerësuesit konform kërkesave të LPP-së. Ata i rekomandojnë menaxherit të prokurimit
dhënien e kontratës për ndonjë operator ekonomik që nuk është i përgjegjshëm, ngase jo
vetëm që nuk e posedon veprimtarinë biznesore konform punëve, shërbimeve a
furnizimeve të kërkuara, por edhe nuk posedon staf profesional përkatës konform këtyre
kërkesave;
neni 60 Kriteret për Dhënien e Kontratës, ku AK-të vendosin pa nevojë kriter çmimin
ekonomikisht më të favorshëm, kur kihet parasysh se ky kriter krijon mundësi të
keqpërdorimit financiar.
Po ashtu, duke iu referuar përgjigjeve të AK-ve dhe OE-ve mund të konkludojmë se
institucionet përkatëse duhet të ofrojnë mundësi trajnimi jo vetëm për stafin e AK-ve, por
edhe për stafin e OE-ve, të cilët ballafaqohen përditë e më shumë me aktivitete të
prokurimit.
Edhe për rezultatet e dala gjatë analizës së këtij procesi, pra të
-

Njohurive jo të mjaftueshme të personelit të sektorit privat, sa i përket plotësimit të
dosjeve të tenderit

-

Keqmenaxhimit të detyrës zyrtare gjatë procesit të prokurimit

Për rezultatin Njohuri jo të mjaftueshme të personelit të sektorit privat, sa i përket
plotësimit të dosjeve të tenderit, konsiderojmë se për përmirësimin e këtij fenomeni, duhet
që institucionet përkatëse, IKAP-i në radhë të parë, të organizojë trajnime mbi prokurimin
publik jo vetëm për stafin e AK-ve, por edhe për stafin e OE-ve; po ashtu, të krijojë
mundësinë e pajisjes së OE-ve me fletushkë, ku do të përfshiheshin udhëzimet rreth
plotësimit të dosjes së tenderit.
Kurse, sa i përket rezultatit të dyte, Keqmenaxhimit të detyrës zyrtare gjatë procesit të
prokurimit, konsiderojmë se është nevojë imediate implementimi urgjent i prokurimit
elektronik, i cili prokurim do të maksimizonte transparencën, mosdiskriminimin,
efikasitetin dhe efektivitetin, si dhe do të minimizonte koston e aktivitetit të prokurimit (si
nga ana e AK-ve, po ashtu edhe nga ana e OE-ve), pastaj do të minimizonte edhe
mundësinë e korrupsionit;
Implementimin e prokurimit të centralizuar përmes AQP-së, e cila do të prokuronte
furnizim me karburante, furnizim me artikuj ushqimorë, furnizim me pajisje për zyrë,

74

furnizim me material higjienik, furnizim me tonerë, furnizim me dru dhe qymyr për
ngrohje për shkolla, furnizim me makina zyrtare, furnizim me pajisje të IT-së, pastrimi
dhe mirëmbajtja e objekteve qeveritare, mirëmbajtja e gjeneratorëve në hapësirat
qeveritare;
Organizimi i trajnimeve të shumëta, që për temë do të kishin etikën morale dhe integritetin
profesional;
Pastaj, do të ishte e nevojshme që mos të ushtrohet presion ndaj zyrtarëve të prokurimit
gjatë udhëheqjes së aktiviteteve të prokurimit, vecanërisht në dhënie të kontratës; të mos
bëhen ndërrime të shpeshta të zyrtarëve të prokurimit nëpër AK, atëherë kur ndërrohet
menaxhmenti; të shtohet numri i zyrtarëve të certifikuar, ngase numri ekzistues është i
vogël në krahasim me buxhetin e shpenzuar përmes prokurimit;
6.1 Rekomandimet
Pavarësisht rezultateve të dala gjatë analizës së procesit të prokurimit, e shohim të
arsyeshme që për mbarëvajtje të këtij procesi, t’i japim këto rekomandime:
-

Implementimi i prokurimit elektronik

-

Përfshirja në LPP e Direktivës nr. 2009/81, në aktivitetet e prokurimit në fushën e
mbrojtjes dhe sigurisë

-

Mos të kemi diskriminim, duke i dhënë përparësi një kompanie vetëm pse është
vendore, sepse kjo është në kundërshtim me direktivat e BE-së

-

Zvogëlimi i dokumenteve të kërkuara

-

Ngritja e fleksibilitetit në procedurën e prokurimit

-

Reduktimi i afatit të dorëzimit të tenderëve

-

Të percaktohen kriteret e të ashtuquajturit çmim abnormal i ulët ose i lartë

-

Në trajnimet për prokurim publik të përfshihen edhe përfaqësues të bizneseve dhe
të mediave

-

Të përfshihet dialogu konkurrues

-

Gjatë hapjes mos të lexohet vetëm çmimi total, por edhe çmimi për pozicione

-

Gjatë sesionit të hapjes, oferta financiare mos t’i tregohet vetëm njërit nga
tenderuesit, por të gjithë pjesëmarrësve në sesion
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-

OE t’u jepet falas nga një udhëzues praktik mbi plotësimin e dosjeve të tenderit

-

Do të ishte e nevojshme dhe e mirëseardhur që drejtimi i prokurimit të përfshihej si
lëndë edhe nëpër fakultete, ngase është fushë që gjen përdorim në përditshmërinë
tonë.

Përveç këtyre rekomandimeve të përgjithshme, e shohim të nevojshme t’i japim edhe ca
propozime për ndryshim në Ligjin nr. 04/L-042, ku këto propozime kanë të bëjnë me:
Neni 25 ku thuhet Certifikatat janë të vlefshme për tri (3) vite, të ndërrohet me vlefshmërinë
e përhershme të këtyre certifikatave.
Neni 27 të obligohen AK-të që Dosja e Tenderit dhe Njoftimi për Kontratë të përmbajnë
informata plotësisht identike, e jo të ndryshme;
Neni 38 ku flitet për Kontratën kornizë, duhet të qartësohet përmes paragrafit se çmimi i
Kontratës publike kornizë a duhet të jetë çmimi për njësi apo totali i përgjithshëm.
Neni 99 ku paragrafi 2 flet që një OE nëse sjell dëshmi të rreme, të përfshihet në listën të
zezë nga OSHP, ky paragraf të plotësohet që OSHP-ja mund të përfshijë në listën e zezë
një OE edhe nëse nuk i përmbushë obligimet e kontratës;
Neni 105 Të përfshihet një paragraf ku do të përcaktohet se AK-ja nuk mund të anulojë
Publikimin e Njoftimit për dhënie të kontratës, pa pëlqimin paraprak të OSHP-së.
Neni 129 ku flitet për prokurimin elektronik, paragrafi 4 të ndryshohet nga nuk obligohen
në të jetë obligativ.
Presioni që u bëhet zyrtarëve te prokurimit gjatë udhëheqjes së aktiviteteve të prokurimit.
Megjithëse legjislacioni i prokurimit në vendet e Ballkanit Perëndimor është i avancuar
dhe i kompletuar, prapëseprapë nuk zbatohet plotësisht në praktikë, andaj kjo mbetet edhe
një nga sfidat më të mëdhatë këtyre vendeve. Që të kemi një zbatim sa më të plotë, duhet
të krijohen dhe të forcohen kapacitetet institucionale të burimeve njerëzore në bazë të
zbatimit të legjislacionit të prokurimit publik.
Pavarësisht implementimit a jo të këtyre rekomandimeve, prapëseprapë fusha e prokurimit
mbetet sfidë e së ardhmes.
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8

SHTOJCË

8.1 ANKETË PËR AUTORITETET KONTRAKTUESE

1. Në bazë të përvojës suaj a mendoni se LPP është në shërbim të parimeve bazë të prokurimit
publik si konkurrenca e ndershme dhe transparenca?
1

2

3

4

5

pa koment

2. Duke u bazuar në përditshmërinë tuaj të punës në fushën e prokurimit, a mendoni se LPP
është i përshtatshëm për udhëheqjen e procedurave te prokurimit publik?
1

2

3

4

5

pa koment

3. A mendoni se LPP duhet të përmirësohet? Nëse PO, cili është sugjerimi juaj për këtë
përmirësim?
………………………….………………………….………………………….………………………
….………………………….………………………….………………………….……………………
…….………………………….………………………….………………………….…………………
4. A mendoni se LPP duhet t’u japë prioritet bizneseve vendore? Nëse PO, pse; nëse JO, pse?
………………………….………………………….………………………….………………………
….………………………….………………………….………………………….……………………
…….………………………….………………………….………………………….…………………
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5. Sipas jush, çfarë do të ndryshonit nëprocesin e prokurimit?
………………………….………………………….………………………….………………………
….………………………….………………………….………………………….……………………
…….………………………….………………………….………………………….…………………
6. Sa është stafi i zyrës suaj i përgatitur për operim sipas rregullave të prokurimit publik në
Kosovë?
1

2

3

4

5

pa koment

7. Sa është stafi i institucionit tuaj i përgatitur për të operuar sipas LPP në Kosovë?
1

2

3

4

5

pa koment

8. A keni ndonjë sugjerim për përmirësim për te bere institucionin tuaj më të përgatitur për të
operuar në bazë të legjislacionit të prokurimit publik?
………………………….………………………….………………………….………………………
….………………………….………………………….………………………….……………………
…….………………………….………………………….………………………….…………………

9. A mendoni se operatoret ekonomik ne përgjithësi janë te përgatitur qe te operojnë sipas
legjislacionit të prokurimit publik në Kosovë?
1

2

3

4

5

pa koment
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10. Sipas pikëpamjeve tuaja, ku ekziston problemi qe operatorët ekonomikë hasin në vështirësi të
përgatitjes së tenderit?
………………………….………………………….………………………….………………………
….………………………….………………………….………………………….……………………
…….………………………….………………………….………………………….…………………
11. Sa u ndihmojnë trajnimet për zyrtarë të prokurimit në punën tuaj të përditshme?
1

2

3

4

5

pa koment

12. A keni ndonjë sugjerim për përmirësimin e trajnimeve për zyrtarë të prokurimit (tema,
formati, kohezgjatja, etj)?
………………………….………………………….………………………….………………………
….………………………….………………………….………………………….……………………
…….………………………….………………………….………………………….…………………
13. Sipas pikëpamjes suaj personale cilat fjalë u vijnë në mendjen tuaj, kur mendoni për sistemin
e prokurimit publik dhe praktikën në Kosovë?
………………………….………………………….………………………….………………………
….………………………….………………………….………………………….……………………
…….………………………….………………………….………………………….…………………
14. Sipas jush, cila është pikëpamja e operatorëve ekonomikë për prokurimin publik në Kosovë?
………………………….………………………….………………………….………………………
….………………………….………………………….………………………….……………………
…….………………………….………………………….………………………….…………………
15. Sipas jush, cili është mendimi i përgjithshëm publik në lidhje me prokurimin publik në
Kosovë?
………………………….………………………….………………………….………………………
….………………………….………………………….………………………….……………………
…….………………………….………………………….………………………….…………………
Pesha e përgjigjeve: 1 - aspak, 2 – dobët, 3 – mirë, 4 – shumë mirë, 5 – plotësisht
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8.2 ANKETË PËR OPERATORËT EKONOMIKË

1. A mendoni se LPP është në shërbim të parimeve bazë të prokurimit publik siç janë
konkurrenca e ndershme dhe transparenca?
1

2

3

4

5

pa koment

2. A mendoni se LPP është i përshtatshëm për udhëheqjen e procedurave te prokurimit
publik?
1

2

3

4

5

pa koment

3. A mendoni se LPP duhet të përmirësohet? Nëse PO, cili është sugjerimi juaj për këtë
përmirësim?
………………………….………………………….………………………….………………
………….………………………….………………………….………………………….…
……………………….………………………….………………………….…………………
4. A mendoni se LPP duhet t’u japë prioritet bizneseve vendore? Nëse PO, pse; nëse JO,
pse?
………………………….………………………….………………………….………………
………….………………………….………………………….………………………….…
……………………….………………………….………………………….…………………
5. Sipas jush, çfarë do të ndryshonit në procesin e prokurimit?
………………………….………………………….………………………….………………
………….………………………….………………………….………………………….…
……………………….………………………….………………………….…………………
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6. Sa është i përgatitur stafi juaj për përgatitjen e ofertës suaj (tenderit), sipas rregullave
të prokurimit publik në Kosovë, për pjesëmarrje në ndonjë aktivitet të prokurimit
publik?
1

2

3

4

5

pa koment

7. Cili do të ishte sugjerimi juaj që edhe operatorët ekonomikë të kenë staf të përgatitur
në plotësimin e dosjeve të tenderit, konform kërkesave të LPP në Kosovë?
………………………….………………………….………………………….………………
………….………………………….………………………….………………………….…
……………………….………………………….………………………….…………………

8. Sipas jush, sa respektohen parimet baze të prokurimit (konkurrenca e ndershme,
transparenca) nga ana e autoriteteve kontraktuese?
1

2

3

4

5

pa koment

9. A mendoni se operatoret ekonomik ne përgjithësi janë te përgatitur qe te operojnë
sipas legjislacionit të prokurimit publik në Kosovë?
1

2

3

4

5

pa koment

10 Sipas pikëpamjeve tuaja, ku ekziston problemi qe operatorët ekonomikë hasin në
vështirësi të përgatitjes së tenderit?
………………………….………………………….………………………….………………………
….………………………….………………………….………………………….……………………
…….………………………….………………………….………………………….…………………
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11 Sipas jush, cila është pikëpamja e operatorëve ekonomikë për prokurimin publik në
Kosovë?
………………………….………………………….………………………….………………………
….………………………….………………………….………………………….……………………
…….………………………….………………………….………………………….…………………

12 Sipas jush, cili është mendimi i përgjithshëm publik në lidhje me prokurimin publik
në Kosovë?
………………………….………………………….………………………….………………………
….………………………….………………………….………………………….……………………
…….………………………….………………………….………………………….…………………

Shkurtesa:

LPP – Ligji i Prokurimit Publik

Pesha e përgjigjeve:

1 - aspak, 2 – dobët, 3 – mirë, 4 – shumë mirë, 5 - plotësisht
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